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Abstrakt
Zhvillimi ekonomik ka për qëllim të përmirësojë cilësinë dhe jetën socio-ekonomike të
përmirësimit të kushteve të jetesës për qytetarë. Gjithashtu ka për qëllim të sigurojë rritje të
vazhdueshme dhe të qëndrueshme duke krijuar kushtet e nevojshme për një rritje
ekonomike afatgjate, duke ndikuar në ngritje të edukimit të fuqisë punëtore për t’i ngritur
kapacitetet adekuate të zhvillimit. Duke nënkuptuar rolin e rendësishëm të krijimit të
ambientit në nivel lokal është nënkuptuar që roli i komunës në këtë sferë është
jashtzakonisht i rëndësishem sepse edhe vet shteti zhvillohet nga komuna. Komuna duhet të
ketë nje rrol shumë aktiv me qytetarët e saj, komunitetin e biznesit, nivelin qendrorë,
komunat fqinje, departamentet e komunës të bashkveprojnë në mënyrë që të dakordojnë
dhe funksionalizojnë tërheqjen e investimeve të cilat do te krijonin mundësi të mirë për
shoqërinë. Gjithashtu në këtë studim është cekur qart rëndsia që komuna të përcjell trendet
aktuale në rajone dhe po ashtu të përcjell strategjinë e komunës duke i monitoruar proceset,
të bëj lehtësirat e nevojshme për të ndikuar direkt apo indirekt për të joshur investimet në
komunë. Për t’i joshur këto investime duhet krijuar një ambient të pershtatshem për
investime duke filluar nga infrastruktura, urbanizmi, edukimiëtrajnimi, siguria dhe
elementet tjera përkatëse të cilat janë atraktive për investoret e mundshëm dhe realisht me
ato se çfarë mund të ofroj komuna.
Fjalet kyce: zhvillim, biznes, krijim, investime, mundesi, komuna.
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Abstract
Economic development aims to improve the quality of life and socio - economic
improvement of living conditions for citizens. It also aims to provide constant and
consistent creating the necessary conditions for long-term economic growth, affecting the
education building workforce capacity to raise adequate development. Implying the
important role of creating environment locally is implied that the role of the municipality in
this area is extremely important. The municipality should have a more active role with its
citizens, business community, the central level, neighboring municipalities, and municipal
departments in order to interact and functionalize cooperation in attracting investment
which would create better opportunities for the companies. Also in this study it is clearly
indicated that municipality needs to follow the current trends in the regions and also to
convey municipal strategy by monitoring processes, to make the necessary facilities to
influence directly or indirectly to attract investment in the municipality. To attract the
investment it is necessary to create a suitable environment for investments ranging from
infrastructure, urbanization, training, education, security and other related elements that are
attractive to potential investors and realistically what the municipality can offer to make
sure investors are coming.
Keywords: development, business creation, investment, opportunity, municipality.
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1.0 HYRJE

Ekziston një pajtueshmëri e përgjithshme se planifikimi i mirë në tërheqjen e investimeve
të huaja direkte do të ndikojë në mënyrë direkte në zhvillimin ekonomik të vendit. Krijimi i
një mjedisi tërheqës për investime vendore dhe ato të huaja është identifikuar si një prioritet
kyç si në nivel kombëtar po edhe në nivelet komunale.
Gjendja ekonomike është mjaftë e vështirë, shumica e ndërrmarjeve janë tregtare, pak
prodhuese,të cilat punojnë me kapacitete të vogla. Këto ndërmarrje nuk kanë mundësi të
rrisin kapacitetet prodhuese dhe numrin e punëtorve. Në baze të të dhënave nga zyra për
zhvillim ekonomik vërehet se pjesa derrmuese e bizneseve janë tregtare-shërbyese dhe
vetëm pak prej tyre janë me orientim prodhues.
Procesi i privatizimit nuk ka dhënë rezultate të pritura andaj mungesa e mjeteve financiare,
kushtet e pavolitshme të kreditimit, politika fiskale joadekuate, stimulimi jo i mjaftueshëm
në bujqësi gjithashtu po ndikojnë direkt në ngecje të sektorit ekonomik. Industria është në
nivel të ulët dhe të ardhurat nga kjo sferë janë të ulta. Punësimi është një prej sfidave për
autoritetet vendore si dhe nuk shihet ndonji përpjekje për hapjen e kapaciteteve të cilat do
të punësonin një numër më të madh të punëtorëve e veqanërisht të rinjëve dhe grave si
kategori më të prekura. Migrimi drejt qyteteve apo depopullimi i zonave rurale, në mënyrë
direkte po ndikojnë në zvoglimin e numrit të fermave dhe dekurajonë të rinjët për një
përspektivë për jetë në fshat. Një ndër problemet është se të rinjët nuk duan të merren me
bujqësi. Të rinjët ma tepër janë të orijentuar të migrojnë jashtë vendit, kurse të vjetrit nuk
munden me punu në bujqësi në mënyrën e duhur.
Momentalisht zhvillimi i zonave ekonomike është një nga instrumentet kryesore të politikës
së qeverisë për të mbështetur investimet private në Kosovë ku momentalisht rekomandohet
edhe nga ekspertet e UBT-së dhe atyre Czech Invent ku momentalisht është duke u
zhvilluar një studim fizibiliteti për krijimin e një zone të përbashkët ekonomike në Llabjan
që do të përmbledhte disa qytete si me fuqinë punëtore po ashtu edhe me atë furnizuese.
1

Këto studime janë në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare; ketu analizohet
kërkesa e tregut, ajo financiare dhe ekonomike për qëndrueshmërinë e krijimit të zonës
andaj edhe duhet shiquar këtë model dhe aplikimi i saj në praktikë. Tani është mase e çartë
se komuna si njësi preket nga zhvillimet rajonale dhe është mase kritike të jetë e perfshirë
në zhvillimet rajonale dhe të jetë në përputhshmëri me planet qeveritare apo e freskuar
lidhur me projekte apo planet nacionale pavarsisht se mund të kemi komuna në brezin
kufitare ato duhet t’i bëjnë vehtes një analizë për gjendjen e tyre ekonomike rajonale.

1.1 Investimet e Huaja Direkte (IHD)

E ndodhur në Evropën Juglindore ekonomia e Kosovës është bërë pjesë e integrimeve
ekonomike të këtij rajoni, të cilat ofrojnë mundësitë e zgjerimit të tregut në një hapësirë
mjaftë të gjerë. Qellim në vete tashmë është rritja e konkurrueshmërise së kësaj ekonomie
duke rritur kapacitetin e saj eksportues për të zvogëluar deficitin tregtarë që Kosova
aktualisht ka. Si vend i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit Kosova ofron një sërë
përparësish komparative si: popullsinë re dhe mjaftë mirë të kualifikuar, ku mosha mesatare
e saj është mjaftë e re, resurset natyrore, kushtet e volitshme klimatike, infrastruktura e re,
politika fiskale me taksat më të ulëta tatimore në rajon, pozita gjeografike me qasje në
tregun rajonal të CEFTA-s dhe në atë të Bashkimit Evropian . Kosova përveç se është
anëtare e CEFTA-s , është anëtarësuar edhe ne FMN (Fondi Monetare Ndërkombëtar) dhe
BB ( Banka Botërore) dhe aspiron në mekanizma tjerë te fuqishëm ekonomiko-financiar si
BERZH, si dhe ne Bankën për zhvillim e këshillit te Evropës CEB. Kosova gjatë muajit
qershor 2013 është pranuar si anëtare e plotë në CEB. Kjo bankë është degë autonome e
Këshillit të Evropës. Aspiron në mekanizma tjerë te fuqishëm ekonomiko-financiar si
Organizata botërore e Tregtisë OBT etj.1

1
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Statistikat vitale të ekonomisë
•

Nr. i banorëve: 1.8 milion

•

Sipërfaqja: 10,908 km²

•

GDP: 5.02 miliardë € (2012 vl)

•

GDP shkalla e rritjes ekonomike: 2.9% (2012 vl)

•

GDP për kokë banori: 2.750 € (2012 vl)

•

GDP - ndarja në sektorë: bujqësia 20%, industria 20%, shërbimet 60%

•

Shkalla e papunësisë rreth 30.9%

•

Shkalla e inflacionit: 2.5% (2012)

•

Investimet e huaja direkte-IHD: 232.0 milion euro

•

Shkëmbimet tregtare

•

Eksportet: 276.100 milion € (2012)

•

Partnerët kryesor te eksportit: Italia (25.8%), Shqipëria (14.6%), Maqedonia (9.6%),
Zvicra (5.5%), Gjermania(5.4%), Serbia (5.4%), Turqia (4.1%), Kina (1.2%)

•

Mallrat që eksportohen: mallra të përpunuara (56%), materiale të papërpunuara
(25%), ushqime dhe kafshë të gjalla 6%, lëndë djegëse 4%, makineri e pajisje transporti
(3%), etj .

•

Importet: 2.507 miliardë € (2012)

•

Partnerët e kryesorë të importit: Gjermania (12.1%), Maqedonia (11.5%), Serbia
(11.1%), Italia(8.5%), Turqia (8.0 %), Kina(6.4%), Shqipëria (4.4%), Zvicra (0.9%).2

2
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•

Mallrat që importohen: makineri dhe pajisje transporti (21%), mallra të përpunuara
(20%), lëndë djegëse (16%), ushqime dhe kafshë të gjalla (16%), produkte kimike (10%)
3

etj.

•

Resurset natyrore: linjiti, zinku, plumbi, ferro-nikeli dhe toka pjellore bujqësore.

•

Valuta: EURO

Bilanci i tregtisë së Kosovës me bloqet partnere.
Bloqet tregtare

Export

Import

27 BE

42.5%

41.4%

CEFTA

34.4%

30.7%

EFTA

2.3%

1.2%

Vendet tjera europiane

2.9%

8.3%

Azi

12.4%

9.0%

Vendet tjera jashta Europës

5.3%

6.7%

Table 1 - Bilanci tregtar i Kosoves ne raport me vendet tjera4

Në bazë të shumë shkrimeve ka një konkludim se IHD janë shumë të rëndësishme por jo në
të gjitha fushat. Në fushën e prodhimtarisë është vërejtur se është e rëndësishme por tek
shërbimet shihet si e dyshimt dhe eleminon konkurrencën lokale5.

3
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Seria 3: Statistikat Ekonomike Statistikat e Tregtisë së Jashtme Mars 2013, page 13. http://esk.rks-gov.net/
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Në vazhdim do të hedhim një sy në vendet që kane bërë investimet e tyre në Kosovë.
Është masë e çart se IHD sjellin një përvojë shumë të fuqishme sidomos për vendet në
zhvillim në fushën e tekonologjisë si dhe sjell njohuritë si të përdoren ato. Po ashtu sot
është një garë e rreptë në fushën teknologjisë ku të qenurit efiqient do të thotë të
mbijetosh sidomos me gjatë vështirsive.

Partnerët kryesorë të Kosovës në eksport dhe import
Vendet
Eksporti (000) €
Italia
71.351
Shqiperia
40.18
Maqedonia 26.376
Zvicra
15.133
Gjermania 14.995
Serbia
14.968
Turqia
11.38
Kina
3.266
Totali
276.1

Pjesmarrja në
total %

Importi (000) €

Pjesmarrja në
total %

25.8

213.469

8.5

14.6

110.528

4.4

9.6

287.739

11.5

5.5

22.664

0.9

5.4

304.195

12.1

5.4

278.388

11.1

4.1

199.881

8

1.2

159.651

6.4

71.6

2.507.609

62.9

Figure 1 - Partneret kryesore ne export dhe import

Shume shtete japin ndihmë dhe lirime në taksa e oferta të ndryshme kompanive
investuese ato shpesh në faktë mund edhe të mos gjenerojnë vlera sa mendohet
inicialisht por shumë e rëndësishme është nëse bëhet lidhja mes kompanive lokale me
ato të jashtë për t’i kombinuar këto fuqi dhe t’i ngrit kapacitetet e prodhimit apo
shërbimeve.
Duke konsideruar të gjithë literaturen e shfletuar dhe në bazë të hulumitim vërehet një
pajtim i përgjithshëm se duhet pasur IHD dhe roli i nivelit lokal duhet të jetë qart i definuar
dhe i gjithë komuniteti komunal, biznesor, qytetar duhet të jetë pro-aktive në të gjitha sferat
e jetës duke filluar nga edukimi i mirë, shëndetsia, infrasturktura, zhvillimi i sektoreve tjerë

5

Ebid

5

industrial, turizëm etj…që do të ndikonin pozitivisht në ofrimin e të mirave për qytetarët
sepse investorët duan ambient të mirë, qetë dhe të sigurt për investimet, andaj edhe
investimet sjellin të mirat anasjelltas ku gjeneron mirëqenie më të mirë për të gjithë.
Po ashtu duhet pasur parasysh që trajnimet në transferimin e dijes nga vendet e
zhvilluara që kanë traditë në sektorë të ndryshëm është e një rëndesie të veqant pasi ato
kanë rrol në zhvillim dhe krijimin e kushteve për një ambient më të përshtatshëm për
investime.

1.2 Motivimi

Zhvillimi ekonomik prek të gjitha sferat e jetës andaj është shumë e rëndesishme të kemi
një qëndrueshmëri ekonomike për ti përmbushur nevojat e qytetarve. Popullata e kësaj ane
për shkaqe material është në largim e sipër dhe vërehen se nuk ka elemente pozitive në
tërheqje të investitorëve andaj është një shtytje edhe më e madhe se cfarë duhet bërë që ky
fenomen të minimizohet dhe komuna e Kamenicës të jetë me e zhvilluar dhe vend me
përspektivë.
Por para së gjithash për të pasur një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm duhet plotësuar
disa kushte paraprake: arsim cilësore, shëndetësi, infrastrukturë, menaxhim të mirë,
marketing të mirë dhe promovim, lehtësira në të bërit biznes, zero tolerancë ndaj
korrupcionit e shumë pika të tjera.
Momentalisht vendi yne ka nevoje për ti plotësuar të gjitha këto parakushte të cilat
momenatlisht nuk qëndrojnë mirë. Duke shikuar çdo aspekt të ecurisë në komunën e
Kamenicës jam nisur nga fakti që ne duhet ta kemi të qartë rrugën drejtë tërheqjes së
investimevet të huaja por duke pasur parasysh që duhet të krijojmë një ambient të sigurtë,
përshtatshëm dhe atraktivë për investitorët.
Në këtë temë do të hulumtohen shumë fusha se si është gjendja e tyre momentale, krijimi i
një pyetësori për qytetaret, zyrtarët komuna, bizneset etj.
Me ketë do të tentohet të kuptohet se si përceptohen investimet që mund të vijnë dhe nëse
jemi të gatshëm duke dhënë një përfundim me rekomandime për të përmirsuar gjendjen.
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2.0 SHQYRTIMI I LITERATURËS

1. Udhëzues Praktik për Menaxhimin Strategjik per adminstrim lokal i punuar nga
Gabriele Schöler, Claudia Walther pjese e Bertelsmann Foundation ne perkrahje të
Bankes Botrore, japin idet e qarta si të qasemi dhe të trajtojme elementet që kanë të
bejnë me zhvillimin e qëndrueshem ekonomik. Në këtë udhezues praktik shihet si
shumë rendesishme pjesemarrja dhe analizimi i gjendjes aktuale duke mos lën anash
komunitetin me pyetje të zakonshme rreth perceptimit të gjendjes së pergjithshme
me sherbimet, investimet etj. Duke u bazaur në këtë udhezues edhe punimi është
orientuar në formen që këta ekspert sygjerojne ku pyetsorë i formuar përmban
elementet e ngjashme në pergjithsi por rasti i komunës së Kamenicës është i veqant.
Sipas Raportit Brundtland parimi udhëzues është "Zhvillimi që plotëson nevojat e së
tashmes pa kompromentuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të përmbushur
nevojat e tyre ".6

2. Eshtë përdorur materiali i strategjisë zhvillimore i komunës së Kamenicës (20122022)7 i cili ka ndihmuar shumë në mbledhjen e detajeve teknike të infrastukturës
dhe strukturës së popullsisë.

3. Janë shfrytëzuar materialet nga drejtoritë aktuale të komunës së Kamenicës po ashtu
ato janë kombinuar me qasje vetanake duke analizuar faktorët e ndryshëm matës si
ata të mendimeve të qytetarëve, komunitetit të biznesit, njohuritë nga zyrtarët
komunal dhe profesorë të fushave të ndryshme.
4. OECD raporti mbi partnertetin lokal dhe atij qendror, rendsine e bashkpunimit8

6

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-0A000F14AFB2EE4C/bst_engl/StrategicManagementGuide.pdf
7

PZHKK 2012 - 2022

7

5. Material i rendsishëm është gjetur në website e Kanadas – Vankuverit – 2013. I cili
jep detaje intersante në planifikim të zhvillimit dhe roli i komunës. Konkluzion i të
gjitha rekonandimeve të rolit të komunës është një planifikim i gjithmbarshëm për
një qasje të përkushtueshme nga ana e komunës.

6. Material tjetër i përdorur është ai nga UBT strategjitë zhvillimore për komunën e
Vushtrrisë dhe Ferizajit e po ashtu edhe studimi për zonën ekonomike të Llabjanit
ku janë përdorë mjaftë elemente të cilat janë frymëzuese dhe burimore9.
7. Eshtë përdorur material nga manuale të ndryshme si: Harwad Business School ku
konkludohet se IHD janë të rëndësishme në fushën e prodhimtarisë por jo edhe tek
shërbimet, përndryshe shërbimet edhe e zvogëlojnë rritjen ekonomike pasi nuk jep
efekt të rritjes së kompanive locale 10.
8. Lord Robinson, The theory of economic development in the history of economic
development in the history of economic thought, 1966. Shpjegon ndarjen e
zhvillimit ekonomik ne baze se si ndodhin ato dhe se cilin rrugtim duhet
perzgjedhur dmth. Konfigurimin e faktoreve se pse ndodhin dhe si ndodhin etj.11

8

http://www.oecd.org/cfe/leed/9thfplgmeeting.htm

9

Strategjia e zhvillimit ekonomik e Vushtrri – 2013-2018

10

11

http://www.people.hbs.edu/lalfaro/fdisectorial.pdf
https://mises.org/books/economic_development_robbins.pdf
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3.0 METODOLOGJIA

Çfarë informacione dhe të dhëna janë të nevojshme? Kjo varet nga vizioni i formuluar dhe
fusha e politikës në fjalë. Në vitet e fundit është bërë një zakonshmeri për të mbledhur të
dhena të shumta sa që veshtire të sistemohen apo të themi nuk po është e mundur të
trajtohen siq duhet për shkak të volumit të madh të informacionve. Nga mesimet e nxjerra
dhe pervojat e qyteteve dhe vendeve në perëndim konkludohet se nuk është e nevojshme të
gjenerohet të dhena të teperta por shumë më e rendesishme të jenë ato të dhena të duhura.
Në rastin e kesaj teme në menyrë për të kuptuar gjendjen momentale të komunës ishte e
domosdoshme të konsideroheshin materialet egizistuse që pershkruajnë gjendjen e
komunës në të gjitha aspektet si ato të:Strategjia zhvillimore komunale, drejtorit e Arsimit,
Shëndetsisë, Infrastruktures egzistuese, stafit komunal, kapacitetve egzistuese investuse etj.
12

Po ashtu ishte mas e nevojshme të studioheshin materialet e gjetura nëpër drejtori si ato të
kornizës buxhetore dhe të krijohej një pyetsorë se si e shohin bizneset dhe qytetarët
gjendjen me investimet e huaja dhe sa kemi ambient të pershtatshëm për to dhe nëse kemi
aftësi obserbuese dhe mund t’ju ofrojmë kushte investuesve.
Është shumë e rëndesishme për çdo vend të kihet parasysh se a janë të mireseardhur
investuesit e huaj dhe nga cilat shtete ju besojnë më së shumti.
Përkufizimi i "qeverisjes së mirë", sipas Bankës Botërore:
"Qeverisja e mirë karakterizohet nga parashikueshme, të hapur dhe të shkolluar
politikëbërjen, një burokraci e brumosur me një aktrim profesional etika në drejtim të së
mirës publike, të sundimit të ligjit, të procesëve transparente, dhe një shoqëri të fortë civile
marrin pjesë në çështjet publike. qeverisja e dobët (nga ana tjetër) karakterizohet me
hartimin e politikave arbitrare, burokraci të papërgjegjshme, sisteme ligjore të pazbatuara
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http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-0A000F14AFB2EE4C/bst_engl/StrategicManagementGuide.pdf

9

ose të padrejta, shpërdorimi i pushtetit ekzekutiv, një shoqëri civile e paangazhuar në jetën
publike, dhe korrupsioni i përhapur. “Qeverisja dhe Zhvillimi, 1992”. 13
Me këte rast të shfletimit të literatures tani konceptet janë të qarta dhe është fituar nje qasje
kritike ku gjithmone duhet krijuar mekanizmat mates për të vlersuar gjendjen dhe duke
matur zhvillimin në etapa të caktuara.
Në këtë rast është krijuar një pyetsorë ku janë përdorë të dhëna descriptive bazike dhe janë
kthyer në metodë statisikore.
Gjatë këti punimi janë përdorur metoda kualitative dhe teorika dhe metodat kulitative dhe
literature teorike per kete hulumtim. Metodat kuantative – empirike jane shfrytezuar te
dhena egzistuese statistikore ne nivel botrore dhe lokal. Rezultati I hulumtimit empiric qe
na jep nje pasqyre numerike te mundsive te rritjes ekonomike komunale. Rezultatet e
arritura janë të dukshme si dhe do te kemi mjaft investor të interesuar ne komunen tonë pas
këtyre analizave.

13

Banka Botrore "Qeverisja

dhe Zhvillimi, 1992”.
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Pyetsorë – Roli i komunës në zhvillimin dhe tërheqjen e investimeve të huaja

1. Investitorët e huaj kanë informatat e nevojshme për të investuar: Po / Jo
2. Komuna ka bërë mjaftë në terheqjen e investimeve të huaja: Po / Jo
3. Besoni që në të ardhmen do të ketë investime të huaja: Po / Jo
4. Nga cilat vende ju besoni se mund të vijnë investitorët (rrumbullakso njërën):
Amerikë - Gjermani - Francë - Itali – Angli – Zvicër – Austri – Turqi Arabia Suadite etj..
5. A mendoni se komuna e juaj është vend i sigurt për investime të huja:

Po / Jo

6. A besoni se përceptimi i lartë i korrupcionit është penges për ardhjen e investimeve
të huaja: Po / Jo
7. A besoni se lehtësimet (tatime burokraci etj) në të bërit biznes do të joshte bizneset
e huaja të investonin në Kamenicë: Po / Jo
8. Çfarë besoni se mund tu ofrohet investitoreve të huaj (rrumbullakso):
I.
II.
III.
IV.

Fuqi punëtore
Kuadro të kualifikuar
Resurse teknologjike
Ambientin të sigurtë

9. A besoni se komuna ka kapacitete për të ofruar projekte konkrete për donacione
europiane dhe grantet qeveritare: Po / Jo
10. Çfarë rekomandoni për investimet e huaja në komunën e Kamenicës?
11

4.0 ANALIZA
4.1 Faktorët e rëndësishëm ekonomik14
Faktori ekonomik është një element mbrenda ekonomisë së një shteti të veçantë që
përcakton veprimtarinë ekonomike e atij shteti dhe stabilitetin e tij financiar. Faktorë të tillë
janë, inflacioni, punësimi, kërkesa dhe konkurrenca. Të gjitha këto aspekte të një ekonomie
kombëtare janë studiuar nga makro ose mikroekonomia dhe kanë rëndësi të madhe.

Inflacioni
Inflacioni është studiuar ne fushën e makroekonomisë. është një proces gjatë të cilit çmimet
e mallrave dhe shërbimeve mbrenda një ekonomie gradualisht rriten. Kështu vlera e parave
që zvogëlon më pak mallra mund të blihet për një sasi të caktuar parash. Deri në një masë
të madhe, inflacioni përcakton stabilitetin financiar të një vendi. Nëse normat janë graduale
dhe në përputhje me të ardhurat në rritje të publikut, kjo nënkupton se një vend është duke
rritur standardin e jetesës së banorëve të tij. Megjithatë, në qoftë se normat e inflacionit
shpejtojnë, shoqëria vuan nga vështirësit financiare.
Punësimi
Punësimi është një faktor ekonomik në kuadër të studimeve të makroekonomisë. Kjo
nxjerrë në pah numrin e njerëzve mbrenda fuqisë punëtore të një vendi, të cilët marrin pjesë
në prodhim për të marrë fitimet për punën e tyre. Sa më të larta normat e punësimit të një
vendi janë, tregon që ekonomia është e qëndrueshme. Në të kundërtën, në qoftë se
papunësia është në rritje në ekonominë vendase, anëtarët e shoqërisë vuajnë nga mungesa e

14 http://www.ehow.com/info_8148811_important-economic-factors.html#ixzz2jucItO6o
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të ardhurave. Sa më shumë njerëz janë duke u bërë të papunë, produktiviteti i një vendi të
zvogëlohet dhe kështu bën bruto produktin e saj të brendshme.
Kërkesa
Kërkesa është një faktorë mikroekonomike që shpreh vullnetin e individëve për të blerë
mallra të veçanta. Gjithashtu identifikon dëshirën e bizneseve për të marrë një mall në
këmbim të një shume të caktuar parash. Kërkesa është veçanërisht e rëndësishëme për
ekonominë e një vendi që tregon stabilitetin financiar të popullsisë dhe zhvillimet e
mundshme në biznes. Për shembull, në qoftë se kërkesa e mallrave është përgjithësisht e
lartë, kjo do të thotë shoqëria është tretës dhe ekonomikisht aktive. Kur kërkesa është
fokusuar në mallra të caktuara, bizneset kanë për qëllim për të siguruar prodhimin e tillë.
Për shembull, pas lirimit të teknologjisë tabletë Apple, kërkesa për pajisje tabletë rritur
ndjeshëm. Kjo ka rezultuar në shumë kompani të tilla si Samsung dhe Lenovo zhvillimin
dhe lëshimin e paisjeve të veta tabletë në mënyrë që të plotësojë kërkesën e konsumatorëve.
Konkurrenca
• Konkurrenca është faktor mikroekonomike që përfshin biznese të konkurrojnë për një
shitje në tregun e brendshëm. Nëse konkurrenca është e ashpër dhe në mesin e shumë
bizneseve, një vend mund të mbështesin zhvillimin e biznesit. Nëpërmjet zhvillimit të
biznesit të tillë, rritja ekonomike e një ekonomie gjallëron si bizneset ofrojnë punësim të
individëve nga publiku, të kontribojnë në buxhetin kombëtar duke paguar taksat dhe
eksportin e prodhimit jashtë vendit e cila sjell kapitalin e huaj në ekonominë vendase. Për
shembull, si pasojë e konkurrencës së ashpër në mes të saj bizneset e automobilave të
mëdha, Gjermania është një ofrues kryesor i automobila në botë dhe gëzon një fluks të
qëndrueshëm të kapitalit të huaj nga shitjet ndërkombëtare.
Jane nje mori elementesh qe lidhin komunat fqinje të bëjnë biznes andaj dhe këto
konsiderohen si fakte: historia,institucionet e themeluara (blloqe ë traktatet),madhësia e
ekonomisë,pozita gjeografike,madhësia e popullsisë,kultura sociale,religjioni,burimet
natyrore dhe njerëzore në dispozicion,mundësit për biznes – përfitime
ekonomike,vendndodhja strategjike etj.
13

4.2 GDP e Kosoves

Table 2 - Statisitikat e GDPs se Kosoves15

Perllogaritja e GDP:
Y=C+I+G+E
ku Y = GDP
C = Shpenzimet Konsumatorit
I = Investimet e bëra nga industria
E = Teprica e Eksporteve mbi Importet
G = Shpenzimet qeveritare

15

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx

14

4.1 Gjendja akuale e zhvillimit të komunës Kamenicës – Case Study

Komuna e Kamenicës shtrihet në lindje të Kosovës, ku kufizohet në jugperëndim me
Komunën e Ranillugut, në perëndim me Komunën Novobërdës, në veriperëndim me
Prishtinën, në veri me Komunën e Medvegjës dhe të Leskocit, në lindje me Vranjën, si dhe
në lindje dhe juglindje me Bujanocin. Sipërfaqja e K.Kamnenicës është 417 km2, numri i
banorëve është 36204 rezidentë dhe 4020 jorezidentë, gjithsej banorë në Komunën e
Kamenicës janë 40224, pozita e mirë gjeografike mund të konsiderohet si një mundësi për
lidhje të mira rajonale dhe ndërshtetërore.

Emri i qytetit “Kamenica”, përmendet në librin e borxhlinjëve të Mikel Llukarit në vitet
’30-të shek XV me emrin Chameniza. Pastaj, përmendet në tefterin turk të Vilajetit Vëllk
të Kamenicës 1455. Gjatë Luftës së Dytë Botërore ishte pjesë e zonës okupuese bullgare,
ndërsa në nëntor të 1944 ripushtohet nga Jugosllavia komuniste.
Në 1959 Kamenica fiton statusin “Komunë”, si njësi e barabartë me komunat tjera në vend.

4.3 Pozita gjeografike

Komuna e Kamenicës shtrihet në lindje të Kosovës. Kufizohet në jugperëndim me
Komunën e Ranillugut, në perëndim me komunën Novobërdës, në veriperëndim me
Prishtinën, në veri me Komunën e Medvegjës dhe Leskocit, në lindje me Vranjën, si dhe në
lindje e juglindje me Bujanocin. Sipërfaqja e K.Kamnenicës është 417 km2.
Pozita gjeografike e K.Kamenicës është periferike dhe në skajin më lindor të Kosovës, por
është urë lidhëse në mes të Kosovës dhe komunave të Serbisë Jugore, kryesisht të banuara
me shqiptarë. Përmes magjistrales Gjilan -Bujanoc, lidhet me qendrat tjera të Kosovës.
Gjilani ndodhet në largësi 30km, ndërsa Prishtina 75 km nga Kamenica. Me Prishtinën
mund të lidhet edhe me rrugë më të shkurtëra, duke e shfrytëzuar rrugën nëpër Novobërdë
dhe Llabjan. Pra, në të dy drejtimet rruga shkurtohet për 50-55 km. Stacioni më i afërt
15

Hekurudhor është në Ferizaj dhe Bujanoc. Aeroporti më i afërt është ai i Prishtinës 90km
dhe i Shkupit 130km.
Shtrirja e Qytetit të Kamenicë është e tipit kompakt, kohëve të fundit ka tentime të shtrirjes
lineare përgjat rrugëve Berivojcë-Kamenicë, Grizime- Kamenicë shërbimet janë në qendër
të Qytetit (Administrata komunale, Gjykata, zyra e Regjistrimit Civil, qerdhja e fëmijëve,
shkollat fillore dhe të mesme. Qytetit i Kamenicës është vendbanim i tipit individual dhe
kolektiv. Qytetit i Kamenicës ka funksion rekreativ, tregtar dhe agrar. Ky vendbanimi
shërben për kryerjen e disa funksioneve themelore të jetës së njerëzve, banimin, shërimi
dhe rekreacionin, jetën në bashkësi, funksionin e punës, furnizimin, arsimimin, argëtimin,
pushimin, komunikimin etj. Gati i gjithë qyteti për ngrohje e shfrytëzon drurin dhe rrymë.
Uji i pijes shfrytëzohet nga ujsjellsi “Hidromorava”. Shtëpitë në Qytetin e Kamenicës janë
të ndërtuara me material të fort.

Figure 2 - Komuna e Kamenicës
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Në këtë qytet nuk ka objekte me rëndësi arkitektonike apo me ndonjë rëndësi të veçantë.
Pasuritë natyrore të këtij qyteti janë: lumi Kriva Reka, toka bujqësore është mjaft pjellore
(klasa e I e bonitetit, si dhe klasa e I-III pjesa tjetër).
Në qytetin e Kamenicës zhvillohen këto veprimtari: bujqësia, zejtaria (ndërtimtar,
makineri,elektrik-elektroteknik, hidraulik, dhe teknologji informative), tregëtia, industria.

4.4 Territori, klima dhe gjendja ekonomike

Territori i qytetit të Kamenicës është kodrinoro-rrafshinor të cilin e ndan lumi Krivareka,
toka është kryesisht pjellore, e përshtatshme për zhvillim të pemëtarisë, perimve, lavërtarisë
dhe blegtorisë. Kamenica ka klimë të mesme kontinentale, me verëra të nxehta dhe dimëra
të ftohtë. Reshjet atmosferike mesatarisht sillen prej 499 – 675 lëm2.
Banimi, është funksion bazë i qytetit pjesërisht banim kolektiv dhe pjesa tjetër banim
individual, që ndikon në rrjedhën e zhvillimit të gjithmbarshëm të shoqërisë, kryesisht
biznese tregtare të cilat janë burim i punësimit si dhe është çështje vendimtare për stabilitet
social, ambient, shëndet dhe zhvillimin kualitativ të mirëqenies njerëzore, dhe njëherit është
komponent i rëndësishëm i zhvillimit ekonomikosocial, gjegjësisht të standardit jetësor të
qytetarëve në përgjithësi.
Banimi është ndër problemet esenciale për zhvillimin social, ekonomik dhe politik të
vendit, andaj është me rëndësi krijimi i mekanizmave të cilët do të ofronin zgjidhjen e
kushteve adekuate për banim për të gjithë qytetarët, në veqanti për kategoritë më të
rrezikuara sociale.
Nga analiza e të dhënave vlerësohet se në Kamenicë ka mungesë të njësive për banim.
Pas luftës migrimi i familjeve drejt qyteteve të mesme dhe të mëdha si dhe nataliteti i lartë
janë faktori kryesor që ka rritur kërkesat për banim.
17

Mungesa e aktiviteteve ekonomike dhe standardeve të tjera të jetës shoqërore ka ndikuar në
migrimin e familjeve fshat-qytet, sidomos pas vitit 1999, ku u shkatrrua ekonomia
shoqërore, punëtorët mbeten pa vende pune, kjo ndikoi dukshëm në migrimin e popullësisë
nga qytetit në drejtim të qyteteve tjera të Kosovës e veçanërisht drejtim Prishtinës.
Përkundër numrit të madh të të papunëve, të ardhurave të ulëta, mesatares së lartë të
anëtarëve për familje, çmimeve të larta të banesave dhe të qiradhënies, është i
domosdoshëm krijimi i mekanizmave dhe angazhimit të institucioneve lokale në lehtësimin
dhe afrimin e kushteve për banim sa më adekuat. Në shërbimin e asistencës sociale janë të
përfshira dy lloj të kategorive të shfrytëzuesve të ndihmave sociale , kategoria e parë dhe
kategoria e dytë .Në kategorinë e parë janë të përfshirë 130 familje me gjithsejt 530 anëtarë
, ndërsa në kategorinë e dytë janë të përfshirë 43 familje me 125 anëtarë , që do të thotë se
në asistencë janë të përfshirë 173 familje.

Figure 3 - Pamje nga qyteti i komunes

Numri i shfrytëzuesve variron prej muajit në muaj mvarësisht prej kritereve që janë të
përcaktuara me ligj. Vlen të theksohet se numri i shfrytëzuesve të ndihamve sociale gjatë
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këtij viti është në rritje si pasojë e papunësisë dhe rritjes së varfërisë së popullatës në
komunë.

Figure 4 - Pozita gjeografike e Kamenicës në hartën e Republikës së Kosovës16

16

Agjensioni Kadastral i Kosovës – Komuna e Kamenicës
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Për shkak të nivelit të ulët të zhvillimit ekonomik popullata e komunës së Kamenicës
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Gjysmë të
kualifikuar
F

Të
Kualifiku
ar
M
F

M

F

M

M

Prej 15-24

1056

620

30

15

37

0

Prej 25-39

1886

1120

106

31

117

Prej 40-54

671

358

31

10

Mbi 55

7

4

8

Gjithsej

3620

2102

175

Grup
moshat

Me shkollë
Të mesme
F

Me
shkollë
të lartë
M F

Me
fakultet

Gjithsej

M

F

M

F

828

317

5

2

23

8

1979

962

4

829

197

5

2

24

5

2967

1359

56

1

256

44

13

1

12

0

1039

414

1

15

2

58

7

3

0

3

0

94

14

57

225

7

1971

565

26

5

62

13

6079

2749

Brengën më të madhe e ka papunësinë e cila ë e cila është rreth 45%. Në të tetorit të vitit
2010në Zyrën Komunale për punësim në kamenicë ishin të regjistruar 6079 punëkërkues,
prej të cilëve 2749 ose 45.22% femra.

TOTALI I PUNËKËRKUESVE

8828

Table 3 - Tabela e punëkerkusëve17

Në tabelën më lartë tregohen shifrat ku janë paraqite: gjinitë, moshat, hendikepët dhe
komuniteteve në qytetin e Kamenicës. Në epiqendër është çështja e punësimit të qytetarëve
kamenicas dhe shtresëzimi i papunësisë si dhe pasojat e saj.
Shtresëzimi i shoqërisë ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë në të gjitha shoqëritë e botës.
Në vendet me zhvillim të madh ekonomik dhe në vendet demokratike stratifikimi i

17
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shoqërisë është në dozë më të vogël. Ndërsa në vendet që janë në fazën e tranzicionit ka
ndryshim më të madh të shoqërisë dhe stratifikimi i shoqërisë ekziston në masë më të
madhe.

Disa statistika në vazhdim rreth numrit të punëkerkusve:
•

1940 ose 64,82% janë të pakualifikuar.

•

77 ose 2,63% janë gjysmë të kualifikuar

•

80 ose 2,62% janë të kualifikuar

•

755 ose 28,73% janë me shkollë të mesme

•

12 ose 0,35 % janë me shkollë të lartë

•

25 ose 0,85 % janë me fakultet.

Të pakualifikuar konsiderohen ata punëkërkues që e kanë të kryer ose jo shkollën fillore
apo edhe ndonjë vit të shkollës së mesme, po që nuk kanë ndonjë dëshmi se e zotërojnë deri
diku ndonjë profesion. Fakti se i kemi mbi 64,82% të punëkërkuesve të pakualifikuar flet
për nevojën e madhe që ata të dërgohen në aftësime të ndryshme profesionale. Tani për tani
në kuadër të institucioneve mund të dërgohen në Qendrën për Aftësim Profesional në
Gjilan. Aty aftësimi është pa pagesë, por shpenzimet e rrugës, humbja e kohës dhe fakti se
aftësimi mund të kryhet vetëm në pesë profesione ka ndikuar që vetëm një numër i vogël i
punëkërkuesve të komunës të shkojnë në ato aftësime. Me këtë rast është bërë përpjekje për
një trajtim të çështjes sa ma objektive dhe reale dhe paraqitjen sa më të saktë të mundshme
të shtresëzimit shoqëror duke përdorur statistika lidhur me papunësinë dhe punësimin e
qytetarëve kamenicas.
Studimi ngërthen në vete tri qasje kryesore metodologjike: prezantuese- me të cilën jepet
pasqyrimi i çështjes caktuar, analiza- apo zbërthimi i çështjes dhe shtjellimi i saj,
konkluzionet-dhënia e mendimit dhe nxjerrja e përfundimit për çdo çështje të trajtuar.
Gjithë punimi përmban shtresëzime, statistika, mendime, konkluzione mbi çështjen e
shtresëzimit të papunësisë në qytetin e Kamenicës. Të gjitha statistikat mbi shtresëzimin e
shoqërisë që janë paraqitur janë marrë në qendrën për punësim në Kamenicë.
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Këtu përmbahen dy tema të trajtuara; papunësinë dhe efektet e papunësisë në qytetin e
Kamenicës dhe temën shtresëzimin mbi statistikat komunale të papunësisë.
Dihet që punësimi siguron siguri dhe mirëqenie sociale dhe nuk bëhen barrë e komunës e
shtetit dhe me këtë eleminohen edhe vetitë negative18.

4.5 Arsimi
Hapësira shkollore në institucionet arsimore
Në vazhdimësi shihet një rritje dhe përmirësim i hapsirës shkollore me qëllim të arritjës së
standardëve evropiane si dhe hulumtimi i standardit ekzistues shihet të jetë një proces i
vazhdueshëm.
Sektori i arsimit në qytetin e Kamenicës ka katër objekte shkollore, si dhe një
parashkollorë. Disa janë të dëmtuara nga vjetërsia, kushtet atmosferike apo edhe nga
neglizhenca e mirëmbajtjes, kështu që disa objekte kanë nevojë për rindërtim, riparim,
rehabilitim, instalim të ngrohjes, instalim të energjisë elektrike, dhe mirëmbajtje të objektit.

Institucionet arsimore
•

20 paralele parafillore 319 fëmijë, 302 shqiptarë, 14 serbë dhe 3 romë;

•

Shkolla fillore: 16 (gjuhë shqipe),3(gj. serbe, )me 5451 nxënës;

•

Shkolla të mesme: 2 (gjuhë shqipe), 2 gjuhë serbe me 2265 nxënës.

4.6 Mjedisi

Qytetin e Kamenicës e përcakton lumi Kriva Reka, i cili mbledhë gjithë lumenjët e vegjël.
Kriva Reka është pjesë burimore e Moravës jugore e cila kalon nëpër mes të qytetit të
Kamenicës.

18

Ibid
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Në Kriva Reka rrjedhje më të mëdha të ujit shfaqen gjatë muajit mars, shkurt dhe maj,
kurse më të vogla gjatë muajit gusht dhe shtator. Në ujëra sipërfaqsore bënë pjesë lumi
“Kriva Reka”.
4.6.1 Furnizimi i qytetit me ujë të pijshëm
KRU”Hidromorava” ShA-Gjilan, Njësia – Kamenicë, në bazë të kompetencave dhe
përgjegjësive që ka, bën furnizimin e qytetit të Kamenicës me ujë të pijshëm dhe menaxhon
me ujëra të zeza. Procesi i prodhimit, trajtimit dhe distribuimit të ujit të pijshëm realizohet
në dy (2) stacione pompimi në lokacione të ndara mes veti por të integruara në sistemin e
shpërndarjes e ujit të pijshëm.

Stacioni i Pompimit Nr.1
Sasia më e madhe e ujit në këtë stacion vjen nga sistemi i drenazhimit i vendosur nën
shtratin e Lumit ”KRIVA REKA”, i cili bën furnizimin e pesë (5) puseve të hapura dhe tri
(3) puseve të shpuara nga të cilët përmes pompave horizontale dhe zhytëse mbushet
rezervuari me kapacitet prej 142 m3 dhe pastaj me anë të pompave tjera bëhet distribuimi
në rrjetin kryesor të ujit. Aktualisht, është në përfundim e sipër projekti për furnizim me ujë
të pijshëm në një pjesë të Lagjes “MALëSIA” në Kamenicë nga një rezervuar me kapacitet
prej 300 m3.

Stacioni i Pompimit Nr.2
Uji i pijshëm në këtë stacion vjen nga dy puse të shpuara në thellësi prej 54 m,
të cilët e mbushin një pus të hapur dhe nga këtu përmes pompave horizontale bëhet
distribuimi i ujit në rrjetin kryesor të qytetit.

Kapaciteti instalues i prodhimit të ujit në Stacionin e Pompimit Nr.1 është 28 litra-sec kurse
në Stacionin e Pompimit Nr.2. është 14 litra-sec d.m.th kapaciteti total mund të jetë 42 litrasec. Nga kjo mund të llogaritet se bilanci vjetor i prodhimit të ujit mund të jetë 1.306.368 m
3 ujë.
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Mirëpo ky kapacitet nuk mund të arrihet, asnjëherë për disa shkaqe të ndryshme e më
kryesorët janë:

1. Mungesa e ujit të pijshëm në vendburime të ujit, sidomos gjatë stinës së verës;

2. Ndërprerja e energjisë elektrike;

3. Mirëmbajtja e pajisjeve prodhuese të ujit,(ndërrimi i pjesëve rezervë, lubrifikimi i
pompave etj.

Ndërprerja e procesit të prodhimit me rastin e riparimeve në rrjetin kryesor të ujit
si dhe defektet tjera të natyrave të ndryshme. Kur kemi parasysh këtë situatë mund të
konstatojmë se, për Kamenicën 2013 mund të prodhojmë 601.652 m 3 ( 19.34 litra-sec) ujë
ose shprehur në përqindje 46.05 % nga sasia që mund të prodhohet nëse, paraprakisht nuk
do të ndikonin faktorët e cekur më lartë.

Kjo gjendje është pasojë, para së gjithash e faktit se gjatë aktivitetëve për rregullimin e
ujërrjedhave dhe mbrojtjes nga vërshimet, më shumë janë bërë punë të karakterit parcial.
Mirëpo, intensiteti i realizimit të këtyre punëve edhe më tutje është i pavolitshëm. Situatën
më së shumti e rëndon mirëmbajtja e dobët dhe kontrolli i pamjaftueshëm i objekteve
mbrojtëse përgjatë lumenjve, si dhe puna e pamjaftueshme hulumtuese dhe studimore.
Lumi dhe përroskat në Kamenicë nuk janë të rregulluara ashtu, që të mund ti pranojnë
prurjet (rritje e pakontrolluar e nivelit të ujit) dhe si pasojë janë përmbytjet me përmasa të
mëdha. Në bazë të shënimeve të sistematizuara (master planit të Kamenicët 1986), gjatësia
e lumit dhe përroskave që rrezikojnë të vërshojnë është 94.36km. Prej këtyre deri më tani,
janë rregulluar vetëm rreth 3 km apo rreth 3.17 %.19
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Figure 5 - Infrastruktura e furnizimit me ujë20
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Ndotja e ujërave
Rrjedhjen e ujërave të zeza në gjithë territorin e komunës është problem mjaft i madh, ku
vetëm 30% llogaritet se janë kyçur në rrjetën e kanalizimit ku derdhja e tyre rrjedh në lumin
" Morava" të pa trajtuara, ndërsa rrjetat e kanalizimit të ndërtuara pas luftës në disa fshatra,
derdhja e tyre bëhet në ambient të hapur jashtë standardëve dhe në mënyrë të egër. Vlen të
përmendet se një pjesë e qytetit nuk është e kyçur në rrjetën e kanalizimit që shkakton
probleme për mjedisin.
Në analizat e bëra nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës në lumin Kriva Reka në
Kamenicë, prej Kamenicës në vitin 2002 deri në 2008 shihen ndryshime në vlera të pH-së,
të nitriteve dhe nitratë
ve dhe gjithë parametrave tjerë kimik si pasojë shkarkimit të pa kontrolluar të ndotësve në
ujërat e lumit Kriva Reka.

4.7 Flora dhe fauna

Egziston një florë dhe faunë shumë e begatshme, si psh. Flora karakterizohet me numër të
madh të bimëve si të atyre të larta drurore gjethërënëse si: ahu, bungu , qarri, blini, akacia,
shkoza, frashëri etj. Po ashtu po thuaj se të gjitha pemët frutore të grupit farorë, grupit
bërthamor, arrorë si dhe të atyre manore - dredhëza, manafera,mjedra etj. Gjithashtu është
mjaft e pasur me bimë barishtore të lloj-llojshme, të gjitha llojet e drithërave ( gruri,
tërshëra, elbi, misri etj.); Nga shtazët e egra takojmë : derri,dhelpra,ujku, lepuri etj. Prej
shpezëve të egra : pula e egër , fëllënza, skifteri, huti etj. Po ashtu ka edhe zvaranik si
gjarpërinjë, bolla etj.Bimë furagjere ( jongja ,tërfili i kuq, telishi etj.) Sa i përket faunës ,
poashtu është e pasur si me kafshë të egra si dhe kafshë të tjera, qka është një potencial i
mirë për gjueti.
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4.8 Shfrytezimi i hapsirës

Në përgjithësi rreth 30% e popullatës në Kamenicës merren me bujqësi dhe një pjesë e
madhe e popullatës jeton në mërgim ku edhe krijon të hyra të mjaftueshme për disa familje.
Tokat pjellore shtrihen rreth lumit “Kriva Reka” dhe kryesisht shfrytëzohen për bujqësi, me
një trend të rritjes së shndërrimit të tokave pjellore në ato ndërtimore dhe sipërfaqe të pa
mbjellura (djerrina). Në këtë aspekt mungojnë hulumtime përkatëse për kualitetin dhe
shfrytëzimin e tyre. Duhet përmendur se në qytetin e Kamenicës pjesërisht është aplikuar
plani urban rregullativ i ndarë në zonën ndërtimore dhe zonën bujqësore.
Nga sipërfaqja e përgjithshme rreth 55% është tokë bujqësore, ndërsa pjesa tjetër rreth 45%
është tokë ndërtimore.

4.9 Pasuritë nëntoksore

Resurset natyrore në komunën e Kamenicës sipas vëllimit dhe llojllojshmërisë së xehëve
minerale bënë pjesë në radhën e komunave të pasura dhe paraqet faktorin kryesor për
zhvillimin e komunës. Xehet më të rëndësishme minerale të metaleve dhe jometaleve janë:
Hekuri (Fe)ne komunën e Kamenicës në Sedllar ndeshen Vendburime xeherore të
Hekurit,rezerva të konstatuara të klasit B dhe C përmbajnë mbi 700 mijë tonelata, ndërsa
vlersohet se mund të zbulohen edhe mbi 500 mijë tonelata.Magnezitet në lokalitetin Strezoc
në largësi prej 14 km nga Kamenica, ndodhet vendburimi i xehes së magnezitit. Në këtë
vendburim dallohen magnezitet masive, ku deri para luftës janë eksploatuar magnezitet
nyjor dhe në formë shiriti hulumtimi i të cilave është në vijim e sipër. Rezervat e magnezitit
janë rreth 1.3 milion tonelata, kurse ata nyjor dhe në formë shiriti rreth 4.5 milion tonelata.
Kanë zbatim të madh në industri, si pleh artificial, në industrinë e letrës, si ushqim i
kafshëve dhe si material izolues.Granitet e kaolinizuara ( Kaolini ) i vetmi vendburim i
xehes së granitit të kaolinizuar në Kosovë gjendet në fshatin Karaqevë.
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Rezervat e kësaj xehe janë rreth 3.5 milion tonelata . Përdorimi i kaolinit është treguar
shumë i përshtatshëm për prodhimin e pllakave të qeramikës dhe për enë porcelani.
Bentonitet paraqiten në këto lokalitete: Drenoc, Karaqevë, Rogaqicë, Kolloleq, Tomancë.
Rezervat e bentonitit në Karaqevë janë rreth 1.2 milion tonelata. Kanë përdorim të gjerë në
industrinë ushqimore, si dhe për prodhimin e tullave, tjegullave, blloqëve e tjera.
Kuarcitet shfaqen në lokalitetin e Strezocit, në afërsi të xeherores së magnezitit21.
Rezervat e konstatuara janë rreth 2.5 milion tonelata.
Tufet shfaqjen e tufeve kemi në lokalitetet e Karaqevës dhe të Topanicës rreth 5 km në
afërsi të Kamenicës. Gjejnë aplikim të përshtatshëm në industrinë e çimentos, për
prodhimin e agregateve të lehtë dhe për blloqe të zgavruara cilësore të betonit, tullave,
tjegullave, blloqeve etj. Rezervat janë rreth 665.000 tonelata.
Deltina në Komunën tonë kemi vendburimin e deltinës në fshatin Korminjan të poshtëm,
ku ka qenë i vendosur edhe seperacioni.
Gëlqerorët në komunën gjinden në sasira të mëdha të cilat mund të shfrytëzohen dhe
përdoren si agregate gurore për mbushje të rrugëve. Gëlqeror kemi në lindje , verilindje
,juglindje etj, me përbërje të CaCO3 nga i cili përfitohet gëlqerja e shuar ose gëlqere në
formë të pluhurit?
Mermerët masa relativisht të mëdha të mermerit janë hasur në veri-perëndim të
Kamenicës. Kanë veti të mira fiziko-mekanike. Përbëhen nga kalciti dhe mikat. Kanë
ngjyrë të bardhë deri në të përhimët të çelur. Gjejnë aplikim në industrinë e ndërtimit për
mbushjen e rrugëve, si agregat betoni etj.
Granitet në veri të fshatit Hogosht ndeshet vendburimi i granitit. Rezervat e vlerësuara janë
rreth 1.800 tonelata.
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Feldshpatet shfaqjet e feldshpatëve janë konstatuar në afërsi të fshatit Vriqec dhe
Shipashnicë e Epërme. Hulumtimet orientuese kanë dëshmuar se ka rezerva të kësaj lënde
cilësore.
Andezitet në fshatin Krilevë kemi vendburimin e andezitëve të cilët kanë rëndësi të madhe
në industrinë e ndërtimit. Lokacioni karakterizohet me rezerva të mëdha ndërsa të
hulumtuara janë rreth 635.000 m3
Rërat dhe zhavorret luginat aluviale të Komunës së Kamenices janë të pasura me rëra dhe
zhavore. Rëra e përzier me lum duhet të pastrohet dhe i plotëson kushtet për shfrytëzim në
ndërtimtari. Për ate është investuar në seperacione. Lënda e parë për rërë dhe zhavorr është
e përqendruar në brigjet e lumenjve të Krivarekes, Hogoshtit, Desivojcës.
Granitet takohen në bashkëshoqërim me mikashistët dhe shumë lehtë ndahen nga to.
Madhësia e kokërrzave sillet prej disa cm deri në 4 cm. Mostrat kanë treguar se granitet
përbërjen më të madhe e kanë nga almandini. Vendburimi i granateve të fshatit Lisockë
është eksploatuar për firmën „Katran” nga Zagrebi.

4.9.1 Karakteristikat themelore

Komuna e Kamenicës kryesisht ka qenë e njohur për nga industria e materialit ndërtimor,
pllakave të qeramikës,dhe sintermagnezitit. Mirëpo eksitojnë edhe kushte të volitshme për
zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë, bletarisë, pemëtarisë, zejtarisë, tregtisë etj.
Karakteristikat kryesore të komunës janë:
Një sipërfaqje prej 417 km²
Një popullsi prej 40 224
Terren kodrinoro-malor (60%),dhe të rrafshëta (40%)
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Përshkohet nga lumenjtë: Kriva Reka ,Lumi Hogosht dhe Morava e Binçës
Sipërfaqe të mjaftueshme për zhvillimin e bujqësisë me rreth 29 304 ha me kullosa dhe
livadhe 12543ha.
Lidhje e mirë rrugore me magjistralen Gjilan-Bujanoc
Rritja mesatare vjetore e popullsisë në këtë komunë është 0.29%.
Ekziston dallim i vogël në strukturën gjinore (51 % meshkuj dhe 49% femra); Etnitetet që
jetojnë në këtë komunë janë: shqiptarë 82.5, serb 16.6% dhe romë 0.8%
(Vlerësim OSBE para decentralizimit) Vlerësohet se në komunën e Kamenicës, nga pjesa e
popullsisë aktive 60-65% (mosha 16-65 vjeç).

4.10 Kulti &Turizmi

Në komunën e Kamenicës, për momentin nuk ka objekte si dhe infrastrukturë të nevojshme
për ta zhvilluar turizmin. Në sektorin privat pas përfundimit të luftës janë rregulluar gjithsej
dy pishina të cilat veprojnë gjatë stinës së verës, mirë po edhe ato në mungesë të
eksperiences dhe këshillave profesionale nuk janë në nivelin e duhur dhe nuk i kanë të
respektuara normat për zhvillimin e këtyre aktiviteteve në përmasa më të gjëra të turizmit.
Gjatë stinës së dimrit potencial relevantë janë edhe fshatrat për rreth majës së Kikës,Gmicës
Kranidellit me rrethina ku japin mundësi të arsyeshme për investime në objekte hoteliere
për qendër të skijimit dhe turizëm veror në ato vise malore. Të gjitha këto pjesë malore në
komunën e Kamenicës mundësojnë zhvillimin dhe kultivimin e kulturës së gjahut me
kafshë të egra të cilat i përshtatën jetës në vise malore, për momentin kemi prezencën e tyre
mirë por forma e zhvillimit të aktivitetit të gjahut në komunë është e egër dhe e paligjshme
dhe ka shkaktuar destabilizim total të këtij sporti.
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Figure 6 - Manastiri ne Mocar – Periudha: Iliro-bizantine

Zhvillimin e kulturës së gjuetisë në komunën e Kamenicës si mundësi të zhvillohet në
pjesët kodrinore,malore gjeografike të rjelefit të komunës ku mundësitë janë të shumta në
sipërfaqen kodrinore, malore sidomos ndërmjet Desivojcë, Kolloleq, Kranidell, Tugjec etj.
Në komunën tonë mundet të zhvillohet edhe kultura e peshkimit rekreativ pasi që në
lumenjët e komunës sonë ka lloje të mjaftushme të peshkut. Mirëpo, në këtë drejtim
mungojnë aktivitetet në kultivimin e llojeve të ndryshme të peshkut. Të luftohen dukurit të
cilat dëmtojnë ambientin dhe ndotin lumenjët që pamundesojnë zhvillimin e peshktarisë
dhe kultivimin e peshkut. Ndërtimet në formë të egër,kanalizimet e patrajtuara derdhja e
ujërave të zeza në lumenjë, shfytëzimi jo adekuat i zhavorit, është veprim alarmant ku
duhet të ndërmerren masa të menjëhershme që të ndërpriten këto dukuri negative me qëllim
që ti shpëtojmë lumenjët natyral, gjallesat në ujëra dhe të ngrisim kulturën e turizmit edhe
në peshkim, ka mundësi për ndërtimin e bazeneve për kultivimin e peshkut ka në vendet e
rrafshta sidomos rreth lumenjëve si në: Hogosht, Shipashnicës,Kriva Reka (Lumi i Lakuar).
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Në komunën e Kamenicës ekziston qendëra sportive e mbyllur e pa përfunduar që në të
ardhmen mundë të shfrytëzohet gjatë stinës së dimrit, prandaj është më së e domosdoshme
që objekti i tillë të kompletohet me gjithë infrastrukturen përcjellëse të ngritët ku ai
kompleks sportive do ti kishte plotësuar nevojat e qytetarëve të komunës së Kamenicës për
zhvillimin e rekreaktivitetit sportiv gjatë dimrit por njëherit të jetë qendër e pajisur edhe me
fusha të ndryshme të sportit në terren të hapur22

Figure 7 - Xhamia e Zajcecit

22
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Figure 8- Muzeu i Kadri Zekes

Figure 9 - Shpata e vitit 1210 sipas Hixhrit
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4.11 Tregtia
Pas luftës në Kosovë, në përgjithësi u orjentua zhvillimi ekonomik duke u bazuar në
ekonominë e lirë dhe të tregut.Numri i subjekteve afariste në sektorin privat para vitit 1999
ishte simbolik, andaj edhe ndonjë informacion i saktë për numrin dhe strukturën e tyre nuk
ekziston. Pas vitit 1999, sektori privat ka përjetuar një ekspanzion të vërtetë në komunë, por
jo në mënyrë të organizuar dhe jo me ndonjë strategji të mirëfilltë zhvillimore. Në komunën
e Kamenicës janë të regjistruara rreth 1850 subjekte afariste të profileve të ndryshme. Nga
ky numër i subjekteve të regjistruara veprojnë afërsisht 1,008 sosh, ndërsa të tjerat janë
pasive (për arësye të ndryshme). Në sektorin privat, biznesi kryesisht zhvillohet në dy
fusha, tregti dhe shërbime. Nga numri i përgjithshëm i bizneseve të regjistruara 462 janë
tregtare. Shitja me pakicë dhe shumicë, janë forma përmes të cilës realizohet tregtia në
komunën e Kamenicës. Sipas një evidence interne në komunë , numri i të punësuarve në
sektorin privat është rreth 2000 punëtorë. Në komunën e Kamenicës veprojnë dhe tri tregje
publike ditore dhe ate Tregu i gjelbërt në Kamenicë, i menaxhuar nga Nd. shërbyese
“Hixhena, ndërsa tregu i gjelbërt në Rogaqicë i menaxhuar nga Nd. private “ Nd. e Re
Bujku” dhe tregu i kafshëve N.private “Atalanta”. Subjektet afariste aktive 1008, subjekte
af. 843 dhe autotaxi 16523.

4.12 Pasuritë në dispozicion

Fondi prej 24,624 ha tokë bujqësore, e përshtatshme për kultivim të pothuajse të gjitha
llojeve të kulturave bujqësore si dhe për shfrytëzim të tyre si kullosa. Fondi prej 18.741 ha
tokë me pyje, që siguron ambient të këndshëm dhe të shëndosh për komunitetin, si dhe
zhvillim të aktiviteteve ekonomike.
Shtrirja e katër lumenjëve (Kriva Rekë, Desivojc, Hogosht dhe Morava) në teritor të
komunës konsiderohet një pasuri tjetër me vlerë, që gëzon Kamenica.
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Ndërmarrjet shoqërore: Ekonomia lokale si edhe e tërë vendit në të kaluarën është zhvilluar
kryesisht në sektorin shoqëror. Nga ndërmarrjet shoqërore të cilat ishin bartëse të zhvillimit
ekonomik në komunë, duhet përmendur ndërmarrjen për prodhimin e pllakave të keramikës
XIQ “Karaqeva” , fabrika për eksploatim dhe përpunim të xehes së magnezitit XIM
“Strezoci”, Ndërmarrja për prodhimin e materialit ndërtimor, ishte një tjetër ndërmarrje që
punonte me sukses dhe që punësonte numër të konsiderueshëm të punëtorëve. Pos këtyre,
në Kamenicë janë edhe 15 ndërmarrje të tjera, të cilat mbanin barrën kryesore të zhvillimit
ekonomik të komunës24.
Lista e ndërmarrjeve shoqërore:
1. XIQ “ Karaqeva”- Fabrika për prodhimin e pllakave të qeramikës ,
2. XIM “ Strezoci” -Fabrika për eksploatimin e sintermagnezitit,
3. NN.” Betoni “ ish “Trajko Periq” me njësinë për prodhimin e tjegullave,
4. NSH. “ Kaolini “- Eksploatimi i kaolinit
5. NSH”Imkos”-përpunimi i metaleve
6 NT.” Qëndresa” ish “Morava” (Tregtare)
6. NTr. “ Kosovatrans”- Transport i udhëtarëve,
7. KB.Agroprodukti ish“Kriv Reka”Kamenicë -Kooperativë prodhuese bujqësore,
8. KB. ,,Bujku” Rogoqicë– Kooperativë Kooperuese
9. KB. “ Përparimi” Hogosht-Sh. bujqësore
10. KB. “ Strezoc” në Strezoc.- Sh. bujqësore,
11. KB. “ Zhivko Vasiq” në Ranillug Sh, bujqësore ( lokalitet sërb)
12. Ekonomia e pyjeve- Kamenicë
13. Hoteli “ Mineral”- Kamenicë

24
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14. NSH. “ Pionier” Crep – Konfeksion – tekstil.
15. NP.”Higjiena “ –Shërbime publike
16. Stacioni i verterinës-Sh. Veterinare
17. Elektrokosova- elektro shërbime.

Pas vitit 1999, gjendja në ekonominë shoqërore publike u keqësua shumë. Ajo plotësisht
ishte jashtë funksionit dhe e dëmtuar. Që nga viti 2000 me pronën shoqërore të komunës
menaxhon AKM-ja.Sipas Rregullorës së UNMIK-ut Nr. 2002-12 e plotësuar me
Rregullorën 2005-18, AKM tani AKP-ja si aktivitet primar ka privatizimin, likuidimin e
ndërmarrjeve shoqërore si dhe ristrukturimin (konsolidimin e korporatizimin) e atyre
publike. Nga ndërmarrjet shoqërore të cekura më lartë janë privatizuar: XIQ “Karaqeva”,
NN “Betoni”, Miniera “Kaolini”, NSH “Imkos” , NSH ”Pioner” , NT”Qëndresa”, KB
“Bujku”, NT. “Kosovatrans”. është privatizuar edhe NSH XIM ”Strezoci”, e vetmja me
spinof special, por për shkak të mos plotësimit të kushteve të kontratës nga ana e blerësit,
kjo ndërmarrje është ritenderuar. Procesi në fjalë po rrjedhë mjaftë ngadalë dhe me shumë
parregullësi. Kjo situatë në përgjithësi po e ngadalëson zhvillimin ekonomik të komunës.
Edhe pas privatizimit asnjë nga ndërmarrjet shoqërore nuk është aktive dhe shumë prej tyre
ju është ndërruar destinimi25.

4.13 Transporti dhe infrastruktura

Komuna e Kamenicës në bazë shtrirjes së territorit me territoret tjera ka këto distanca në
vijën tokësore ,me Komunën e Gjilanit rreth 30 km, me Novobërdën nëse kalojnë rrugës
për Gjilan ka një gjatësi prej afro 50 km, ndërsa nëse kalojmë nëpër rrugën që përshkon
shumë fshatra të Komunës së Kamenicës ,si fshatrat Busavatë etj. është afro 25 km më
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shkurt me Komunën e Prishtinës në rrugë gjatësore që kalon përmes Gjilanit është afro 75
km, ndërsa ajo që kalon kah Artana është rreth 50 km,çka do të thotë se në të dy drejtimet
rruga shkurtohet për rreth 50 km. Distanca e qendrës së komunës me qendrat tjera të
territorit të Serbisë, me Komunën e Bujanocit rreth 25 km. Me komunën e Medvegjës rreth
35 km por që infrastruktura rrugore është mjaftë e dobët.

Figure 10 - Magjistralja në drejtim të Bujanocit

Distanca e qendrës së komunës me rrugët magjistrale ,kështu komuna jonë gjendet rreth 10
km larg magjistrales Bujanoc- Gjilan,rreth 30 km larg auto udhës ndërkombëtare E75
Shkup Bujanoc-Vranjë-Beograd.
Transporti paraqet një aktivitet shumë të rëndësishëm për qytetarët, instistucionet dhe
bizneset e Kamenicës. është faktorë përmbajtësor për zhvillim ekonomik, social e mjedisor
por edhe pasojë e ktyre zhvillimeve, luan rol të rëndësishëm në relacionet hapësinore midis
hapësirave dhe destinimeve të tyre. Transporti në Kamenicë, kryesisht realizohet përmes
rrugëve automobilistike. Dukuria e ndërtimeve ilegale në brezin rrugor është alarmuese
dhe kërkon intervenim të shpejtë institucioneve kompetente.. Sa më vonë qe të intervenohet
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dëmet do të jenë më të mëdha dhe më veshtirë do të jetë të sanohen. Në mungesë të
transportit përmes hekurudhës, sidomos të mallrave me tonazhë të lartë, rrugët
automobilistike ngarkohen së tepërmi dhe kështu vie deri te dëmtimi i tyre. Infrastruktura
në komunën e Kamenicës marrë në përgjithësi është e një niveli jo të kënaqshëm. Duke
shikuar shtrirjen e terrenit, viset malore dhe shtrirjen e popullatës atëherë ka vështirësi të
mëdha në transportimin e njerëzve dhe prodhimeve të ndryshme. Mirëqenia Sociale dhe
problemet e komunës janë mjaft të ndjeshme. Në vazhdim do të listohen disa nga
problemet:
- Kategoria e fëmijëve jetim ose pa përkujdsje prindërore
- Fëmijët me aftësi të kufizuara
- Fëmijët e prindërve të shkurorzuar apo të ndarë
- Fëmijët e keqtrajtuar
- Adoptimet
- Vendosja e fëmijëve nën kujdestari
- Martesat e të miturve
- Fëmijët me sjellje sociale , delekueca e të miturve
- Trafikimi i qenjeve njerzore sidomos kur janë në pyetje përsonat e mitur
apo fëmijë.
- Dhuna në familje , çrregullimi i mardhënjëve familjare
- Sanimi i marrdhënjëve familjare dhe bashkëshortore
- Asistenca sociale sidomos për përsonat e moshuar – vendosja e tyre në shtëpinë e
pleqëve .
Në bazë të asaj që është cekur shifet se kemi të bëjmë me një kategori mjaftë të ndieshme të
qytetarëve që presin ndihmën e komunës26.
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Figure 11 - Infrastruktura e transportit27

Në teritorin e komunës së Kamenicës nuk egziston transport hekurudhor, Stacioni ma i afërt
hekurudhorë është stacioni hekurudhorë Ferizaj, Bujanoc,Fushë Kosovë,Shkup. Vet fakti se
që në nivel të Kosovës që nga viti 1963 nuk është ndërtuar asnjë vijë e re hekurudhore flet
mjaftë për gjendjen në transportin hekurudhorë. Mungesa e stacioneve hekurudhore dhe
largësia nga stacionet momentale këtë komunë e vënë në pozitë shumë të pa volitëshme
transportuese, këtu sidomos ka të bëjë me transportin më masiv të mallrave dhe të
produkteve.
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Agjensia e Statistikateve të Kosoves – Transporti n% Komunën e Kamenicës
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Në komunën e Kamenicës nuk ka aeroport,më i afërti është aeroporti

“Adem Jashari”

80 Km dhe Shkupit 160Km . Në perspektivë nuk parashihet ndërtim aeroportit prandaj
edhe ma tutje kjo komunë do të orientohet në aeroportin e “Adem Jashari” por edhe atë të
“Shkupit”.

4.14 Funksionimi i Komunës

Komuna e Kamenicës ka gjithsej 12 drejtoritë të cilat janë të listuara më poshtë.

Drejtoritë Komunale
1. Admninistrata e Përgjithshme
2. Drejtoria e Arsimit
3. Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa
4. Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapsinorë
5. Drejtoria për Kadastër,Gjeodezi dhe Pronësi
6. Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
7. Drejtoria për Shërbime Publike
8. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport
9. Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim
10. Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural
11. Drejtoria e Inspektoratit

Komuna e Kamenicës ka resurse për zhvillimin e pemtarisë perimtarisë, blektorisë,
bletarisë, për prodhimin e mishit, shpeztarisë si dhe duhet të kemi parasysh resurset pyjore
të cilat mundësojnë kultivimin e frutave të malit dhe bimëve mjekuese të cilat mund të
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luajnë një rol të konsiderueshëm në zhvillimin e bujqësisë. Me që një siperfaqe e
konsiderueshme janë pyje, kjo mundëson zhvillimin e florës dhe faunës.
Pozita gjeografike e komunës jep mundësi të komunikimit të njerëzve të mallit dhe
kapitalit me disa komuna të zonës kufitare si Medvegja, Bujanoci etj.
Gjuetia është mjaftë e zhvilluar. Prodhimi i mjaltit dhe produkteve tjera të mjaltit mund të
jap rezultate të mira pasi që kemi njohës të mirë të kësaj veprimtarie si dhe kushtet
klimatike dhe laramania bimore krijojnë kushte të mjaftueshme për kultivimin e bletëve.
Mund të mendohen edhe mënyra për kultivimin e peshkut, pasi lumenjët e pershkojnë
komunën në dy anët e saj.
Turizimi shihet si nje nga mundësit që komuna mund të bëj shumë për këtë çështje,
renovimi dhe restaurimi i objektevete lashta historike, ato të kultit fetare mund të sjell
shumë vizitore nga i gjithë rajoni. Duhet inkurajuar departamentin për sport kultur dhe rini
që të krijoj një sistem të mirëfillt për turizëm. Praktikisht këtu kërkohet që të krijoj një
album mbi mundësitë që ka komuna dhe se cfarë ofron në këtë fushë. Të shpërndaj
fletushka në shkollat shqipe në gjithë trojet shqipëtare, në këtë paket edhe të ofroj çmimore
për vizita ditore, të njoftoj për mundësitë e shetitjeve nëpër terren në kombinim me ato të
restaoraneve që janë në dispozicion dhe në rast nevoje ti subvencionoj me ndihma konkrete
etj.
Qyteti ka pas nji rritje dhe ekspanzion viteve të tetëdhjeta kur kan funksionu kapacitetet
prodhuese por edhe kjo ka stagnuar sepse destinim i lëvizjes së popullatës është Prishtina
dhe Gjilani. Në qytet problem është mosfunksionimi i kapaciteteve prodhuese, dëmtim i
tokës bujqësore , mungesa e deponisë per mbeturina dhe mungesa e nxemjes qëndrore.
Megjithatë rreth 60% e popullatës jeton në zona rurale dhe merret me bujqësi. Mekanizmi
bujqësorë është i vjetruar, parcellat punuese janë të vogla, mungojnë koperativat dhe
profilimi i bujqëve, gjë që tregon për nivelin jo të mirë të bujqësisë28.
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Në vazhdim do të analizojmë të hyrat komunale dhe gradave të parapara për tri vitet e
ardhshme. Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2014-201629

Table 4 - Grandet dhe investimet vetanake30

Komuna e Kamenicës si burim kryesorë të të hyrave ka fondin e Grandit Qeveritar dhe të
hyrat vetanake në mundësi financimi nga Donatorët apo pagesa nga Palët e treta (Ministritë
e ndryshme)

29

KAB 2014-2016
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Paraqitja grafike e buxhetit te komunës së Kamenicës për vitet 2013-2016

Table 5 - Buxheti nga KAB31

31
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Ndërsa në vazhdim do të tregohen të dhënat mbi planifikimet për shpenzimet në pika të
trasha:

Table 6 - Shpenzimet nëpër vite - KAB32

Duke analizuar të hyrat e komunës dhe investimet kapitale, vërehet se shumë pak mund të
bëhet për infrastrukturën dhe ndryshimin e gjendjes. është shumë brengosëse nëse të gjitha
pritjet të jenë nga niveli qëndrorë për investime kapitale dhe ato thuajse fare s’mund të
ndikojnë në ndryshim të gjendjes, andaj vështirë se do të ketë investorë të interesuar në saje
të ndryshimeve të pritura me këtë buxhet tejet të vogël. Ne baze te analizave shihet qe GDP
eshte mjaft e ulet krahasuar me komunat tjera. Ne nivel lokal sillet sillet rreth .45cent euro
per koke banori duke I perfshire edhe grantet qeveritare dhe ato lokale. Synimi I komunes
te jete ne rritjen e te hyrave komunale, investimeve te huaja, granteve qe te rris buxhtin se
paku 10% ne vite ose ne 3 vitet e ardhshme buxheti te arrij 10 milion.
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4.16 SWOT Analiza
Përparsitë:

Dobësitë:

-

Moshë të rë për punë

-

Mungojnë projektet konkrete

-

Teren i pastër

-

Mos aftësia e tërheqjes së investorëve

-

Pasuri natyrore – minerale

-

Munges e popullatës për të ngritur

-

Zonë kufitare dhe lidhje të afërt me

-

komunat në Kosovën lindore

-

Të hyra të dobta vetanake

Afër Gjilanit – qendër me ndikim në

-

Nuk ka hekurudhë

-

Larg aeroportet

rajonin e anamoravës
-

E përshtatshme për buqjësi-blegtori

Mundesitë:
-

universitet

Zhvillimi i projektëve konkeret për

Rreziku
-

donacione dhe grante
-

Shfrytëzimi më i mirë i të hyrave

drejtim të Prishtinës
-

buxhetore
-

Krijimi i kushteve më të mira për

Popullata vazhdimisht në ikje në

Bizneset e dekurajuara nga fuqia e
dobët blerëse

-

bujqësinë-bletarinë

Mos-zbatimi

i

ligjit

strikt

urbanizëm

-

Ofrimi i granteve për bujqit

-

Ndotja e lumenjëve ë përrocakve

-

Marketing më i mirë për investime të

-

Munges e ujit të pijshëm

huaja
-

për

Etj.

Ringjallja e minjerave

Table 7 - SWOT Analiza
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4.15 Analizimi i pyetësorit

Në vazhdim do të shtjellohet një pyetësorë i zhvilluar enkas me qytetarët, punëtorë
komunal, investorë dhe biznese të intervistuara nëpërmjet 40 pyetësorëve të shpërndarë
gjatë datës 22 dhe 23 tetor 2013.
Pyetsorë – Roli i komunës në zhvillimin dhe tërheqjen e investimeve të huaja

1. Investitorët e huaj kanë informatat e nevojshme për të investuar në komunën tonë:
Po - Jo
Janë marrë gjithsej 40 përgjigje ku 21 konfirmojnë që investorët kanë informatat e
nevojshme për të investuar në Kosovë ndërsa 18 konsiderojnë që mungojnë informatat. Nga
kjo shihet se afër 45% e të intervistuarve konsiderojnë që duhet punuar më tepër në
aspektin e informimit dhe menaxhim më të mirë të informacionit për investitorët e huaj.

2. Komuna ka bërë mjaftë në tërheqjen e investimeve të huaja: Po - Jo
Nga gjithsej 40 pyetsorë, 21 konfirmojnë që komuna nuk ka bërë mjaftë për tërheqjen e
investimeve të huaja (FDI) ndërsa 18 mendojnë që komuna ka bërë mjaftë në këtë sferë.
Edhe megjithse pjesa më e madhe e të intervistuarve konfirmojnë se komuna është duke
bërë mjaftë për thithjen e investimeve të huaja ato prap tregojnë shifrat reale se komuna
nuk ka bërë sa duhet në këtë fushë.
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3. Besoni se në të ardhmen do të ketë investime të huaja: Po - Jo
Nga gjithsej 40 pyetsorë, 33 mendojnë që do të ketë investime në të ardhmen ndërsa 6 prej
tyre nuk besojnë se në një të ardhme të afërt do ketë investime të huaja. Pjesa dërrmuse e të
intervistuarve shohin investimet e mundshme por realisht ato nuk janë as për së afërmi të
ndodhin në një të ardhme të shpejtë, pa një pro-aktivitet të shpejtë nga ana e zyrtarve
komunal për të tërhequr investitorët e mundshëm.

4. Nga cilat vende ju besoni se mund të vijnë investorët (rrumbullakso njërën):
Amerikë - Gjermani - Francë - Itali – Angli – Zvicër – Austri – Turqi Arabia Suadite etj..
Në bazë të anketave të 39 pyetësorëve, shumica e të intervistuarve 50% besojnë se
Gjermania shihet më potenciale më të mëdha, pastaj e përcjellur me 25% Zvicrrën, dhe
10% Amerika dhe të tjerët kanë mundësi të investojnë por gjasa më të vogëla duke
përfshirë edhe Turqinë por jo sikur në nivel kombëtare pasi rasti i Kamenicës është i
veqantë.
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5. A mendoni se komuna e juaj është vend i sigurt për investime të huja: Po - Jo
Nga gjithsej 40 pyetsorë, 30 mendojnë që komuna e Kamenicës është vend i sigurt për
investime të huaja ndërsa 9 nga ta mendojnë që nuk është vend i sigurt për investime të
huaja. Mosbesimi duket dikun 25% që kjo shkallë duhet të përmirsohet.

6. A besoni se përceptimi i lart i korrupcionit është pengës për ardhjen e investimeve
të huaja: Po - Jo
Nga gjithsej 40 pyetësorë, 32 mendojnë që përceptimi është i lartë lidhur me korrupcionin
dhe shohin si penges të madhe në tërheqjen e invstimeve të huaja; ndërsa 7 nga ta mendojnë
që kjo nuk i pengon bizneset e huaja të investojnë edhe megjithatë se ka korrupcion. Ky
element vërehet se duhet përmiresuar duke ngritur vetëdijsimin e të gjithëve.

7. A besoni se lehëtsimet (tatime,burokraci etj) në të bërit biznes do të joshte bizneset
e huaja të investonin në Kamenicë: Po - Jo
Nga gjithsej 39 pyetsorë, 26 mendojnë që ka burokraci e tatime të lartë dhe nëse ka
lehtësime do të ndryshonte situtatën në aspektin pozitiv ndërsa 5 të tjerë mendojnë që nuk
qojnë pesh të madhe lehtësimet nëse kompanitë kanë interes për të investuar pasi shumica e
kostove të larta janë ato të cilat varen nga niveli qëndrorë (TVSH, dogana, export-import i
mallrave etj).
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8. Cfarë besoni se mund tu ofrohet investitorëve të huaj (rrumbullakso):
• Fuqi punëtore
• Kuadro të kualifikuar
• Resurse teknologjike
• Ambientin të sigurtë
Shumica nga të anketuarit mendojnë që ne investitorve mund tju ofrojmë fuqi
punëtore.

9. A besoni se komuna ka kapacitete për të ofruar projekte konkrete për donacione
europiane dhe grantet qeveritare: Po – Jo
Nga gjithsej 40 pyetsorë, 25 mendojnë që komuna ka kapacitete për të ofruar projekte
konkrete për donacione-grante ndërsa 11 mendojnë që komuna nuk ka kapacitetet e
duhura për këtë qështje. Në baëe të asaj që shihet se një pjesë e të intervisturave nuk
kanë pervojë dhe njohri për grantet dhe si bëhet përgatitja e tyre; trajnime në ngritje të
kapaciteve është masë e nevojshme.
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10. Çfarë rekomandoni për investimet e huaja në komunën e Kamenicës?
Nga të intervistuarit shihet se mbi 50% e rekomandojnë të ringjallen minierat në zonën e
Kamenicës, hapen fabrika për prodhime industrial-ushqimore, të krijohen vende të reja të
punës për të rinjët, po ashtu turizmin e shohin si vend me rëndësi për komunën.
Për të zbutur nivelin e papunësisë dhe stimulimin e investimeve në fusha të ndryshme
konstatohet se komuna duhet të ketë një rol më të fuqishëm në shumë sektore andaj një
check-listë duhet të zhvillohet patjetër. Në vazhdimësi do të listohen disa elemente që e
bëjnë bazë për komunën e cila synon ti kryej detyrat si duhet.

50

5.0 REZULTATET

Në bazë të analizës së pyetësorit dhe SWOT Analizës del që komuna duhet të krijoj një
pyetësorë vetvehtës për vetë vlerësim pasi momentalisht kjo vërehet se pjesa implementuse
për të marr inciativa mungojnë por edhe në monitorimin e gjendjes.
5.1 Check-lista komunale (vetë-vlersim)

Në bazë të të gjeturave dhe rekomandimeve nga literatureë shihet si element i rendësishëm
që nivelet lokale të kenë një check-listë për vetvehtën për të percjell planin strategjik
zhvillimorë por edhe për të marr vet-iniciativa. Pra ky do të ishte një vet-vlersim i komunës
për ecurinë e përgatitijeve për zhvillim afatgjatë dhe do të dukej në këtë formë:
•

A është aktual plani zhvillimor komunal dhe i implementushëm?

•

A përmban plani të gjitha provizionet dhe informatat më të reja krahas zhvillimeve
në rajon?

•

A është shpërndarë PZHK të i gjithë stafi i komunës?

•

A respektohet ndjekja e planit zhvillimorë dhe a përkrahet nga stafi i komunës,
komuniteti, antarët e bizneseve, oda ekonomike, shkollat, insitiucionet qëndrore etj?

•

A janë të qarta objektivat dhe specifikat (ruajtjen e biznesëve, zgjërimin dhe
tërheqjen e investorëve etj)?

•

Objektivat e PZHKs a janë kohërente më forcën reale me popullatën – a përshtaten
ato?

•

A përputhen objektiavat për implementin në staza sipas prioriteve për secilën fushë
të PZHKs?

•

A janë konsideruar factorët tjerë të cilët janë në funksion të zhvillimit ekonomik si
ato të: sigurisë, ruajtja e ambientit, transportit, mirëmbajtja etj?

•

A ka ndërlidhje mes planit zhvillimorë ekonomik më atë të urbanizmit-shfrytëzimit
tokësorë, përmirësimeve të vazhdushme përmes programeve për gjelbrim të
hapsirave, parqeve rekreative, rrjetëve rrugore etj?
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•

A janë marre parasysh kooridinimet me komunat tjera rreth planëve zhvillimore të
tyre?

•

A janë marrë praktikat ma të mira të komunave përrreth dhe të ndahen idetë se qfarë
mund tu ofrohet investorëve?

•

A është e gatshme komuna të demonstrojë gatishmëri për të pritur investorët?

•

A ka koordinime mes sectorëve të ndryshëm (departamentëve komunale, biznesëve,
insititucioneve shkollore, organizatave jo-qeveritare, organizatave vullnetare) që të
sigurohet një implementin i suksesëshëm?

•

A ka koordinime të mira në vendimarrje dhe a janë ato në bashkrendim me PZHK?

•

A ka kapacitete të burimeve njerzore, organizative për implementimin të PZHK?

•

A ka komuna mekanizmat përcjellës ti mas efektivitetin e PZHKs si dhe të bëj
ndryshimet sipas nevojës?

•

A është plani i përditësuar dhe konform rregullave ligjore dhe në përputhshmëri me
planin zhvillimor nacional?

•

A është shkruajtur PZHK qart dhe kuptohet mirë nga të gjitha palët?
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Figure 12 - Diverstiteti ekonomik33

33
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5.2 Arritja e qëndrueshmërisë afatgjate
Njëra nga elementet të cilat duhet ti sigurojmë që toka,hapsira të shfrytëzohet duke adresu
problemet dhe ruajtur cilësinë e jetës për qytetarët por ndërkohë duke ofruar zhvillim
ekonomik të qëndrueshëm. Në vazhdim do ti cekim disa nga këto elemente.
-

Lidhjet: të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve, malëlrave dhe shërbimeve duke promovuar
ndarjen e zonave industrial me ato të banimit ndërkoh duke mbrojtë ambientin.

-

Dizajni i rrugëve: shkalla e dizajnit të trotuarve të rregullohet duke sigurue siguri, duke
akomodue të gjitha shtresat e banorëve.

-

Ndërtimet: komuna e Kamenicës ende nuk është e mbindërtuar por ka një mundësi ta
kontrolloj shumë lehtë dhe një mundësi e mirë për t’ju përmbajtë aspektit urbanistik.

-

Uji: kujdesi i veqant për këtë sferë pasi komuna momentalisht nuk siguron ujë as për
vetvehtën andaj nëse mendohet për të tërheq investitorët duhet plan konkret për
zgjedhje afatgjate të këtij problemi.

-

Energjia: sektori i energjise është jashtë kontrollit të komunës por mund të kontriboj në
promovimin e alternativave energjetike. Gjithashtu komuna me interesimin e saj do të
mund të ndikojnë në kompaninë KED-s të filloj me renovime dhe elemente tjera
mbështetëse përbrenda përgjegjësive që i ka ndaj obligimeve të saja.
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-

Mbrojtja e resursëve kulturore: momentalisht në bazë të analizave nuk vërehet kujdes
dhe vëmendje nga organet kompetente andaj një perkujdesje e mirë nga ana e komunës
mund të tërheq vizitorë nga viset shqiptare dhe ato më gjërë.

-

Mbrojta e tokave bujqësore: të mbrohen tokat bujqësore dhe caktohen kufijtë e tyre dhe
kufijt e qartë të fshatrave dhe vendbanimëve.

-

Shërbimet: promovim të kompanive që mirren me mirëmbajte profesionale për të
shmangur fatkeqsitë gjatë stinëve të ndryshme (psh. Largimin e borës gjatë dimirit,
mbeturinave, shërbimet tjera..).

-

Posta: për investorët e huaj është shumë e rëndësishme që funksionimi i postës është i
një rendësie të veqantë.

-

Shërbimet e internetit: për investorët e huaj por edhe për ata vendorë shërbimet e
internetit duhet të sigurohen përmes distributorëve në çdo cep të komunës pasi pa
internet as që mund të paramendohet biznesi.

-

Dizajnimi i ndërtesave: kjo fazë duhet të ketë parasysh që dizajnet e reja janë në pajtim
me standarde të larta të ndërtimit dhe rregulla strikte. Këtu duhet pasur parasysh që
promovohet po ashtu izolimi i ndërtesave për kursim të energjisë, dizajni të jetë lehët i
adaptushëm për banim,pune. Gjithashtu duhet pasur parasysh edhe plan për adaptimin e
planeve për ndërtesat egzistuese që edhe ato të izolohen.
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-

Reciklimi: momentalisht kjo fazë nuk është funksionale aspak, duhet promovuar
reciklimin përmes donatorëve ose partnertetit publiko-privat megjithëse komuna ka pak
kapacitete ato duhet shqyrtuar për bashkim inciative me komunat tjera (Gjilanit).

-

Përmirsimet komunale: të cilat promovojnë dhe stimulojnë zhvillimet specifike të cilat
tërheqin dhe përkrahin bizneset.

5.3 Tërheqja e granteve

Si pjesë e rolit integrues e zhvillimit ekonomik duhet të ketë edhe masa tjera shtesë të cilat
në mënyrë direkte ose indirekte mund të ndikojnë në përmirsimin dhe shtimin e gjasave për
tërheqje të granteve duhet shiquar edhe mundësitë për të aplikuar disa masa:
-

Përkrahje direkte në ofrimin e plan’propozimëve për investime pa pasur nevojë për
pagesë. Këto plan propozime do të ishin ato të cilat komuna ka potenciale të ndihmojë
në draftim e tyre ku do promovoheshin edhe kapacitet egzisituese.

-

Përmirsime i zonave aktuale ku zhvillohen bizneset edhe pse akualisht në komunën e
Kaminicës zhvillohen biznese me kapacitete të vogla, ka mundësi të bëhen rregullime
infrastrukturore të cilat mund të tërheqin biznese tjera të lindin dhe zhvillohen.

-

Programe lehtësuese- për bizneset e vogla dhe incubatorët e biznesëve

-

Programe për trajtimin e mbeturinave- inerte dhe atyre të cilat hedhur prapa troutareve
në vende të ndryshme të cilat krijojnë një imazh të keq për komunën.

-

Formim i ekipit komuna duhet të sigurohet se të gjitha departamentet punojnë se bashku
për zhvillimin komunal i cili është në harmoni me politikat zhvillimore dhe ato
përcillen fazë pas faze.
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-

Website: Komuna duhet të sigurojë më tepër informata lidhur me komunën, stafin,
aktivitetet, buxhetin etj. Shumë resurse të komunës , shërbime të cilat do të ndihmonin
qytetarët në çdo kohë.

-

Grupi i ambassadorëve: duhet krijuar një grup i cili ka informatat e të gjithë sektorëve
dhe kur të priten palët e intersuara për sectorë të caktuar ata janë aty për ti dhënë
përgjegjet e sakta dhe të qarta. Me këtë synohet të ipen qart udhëzimet dhe të këtë
kohëzion mes ekipit, biznesit, popullatës dhe gjithë komunitetëve. është masë e
nevojshme kjo strategji të aplikohet se me këtë sigurohet unitet dhe parashihen të gjitha
elementet.

-

Iniciativat rajonale: duhet krijuar një protokol për proceset aktuale mbi zhvillimet
ekonomike-sociale për idetë (brainstorming) dhe takime çdo 6 mujore.

-

Monitorim i grantëve-fondeve: grupi i ambassadorëve ndërsektorial të jetë aktiv në
monitorimin e granteve dhe fondeve të cilat shpërndahen çdo vite (grantet evropiane për
projekte zhvillimore), kjo iniciativë sjell shumë benefite në të gjitha sferat e jetës.

-

Profili i investorëve: të krijoj komuna një listë të investorëve potencial dhe ruaj profilin
e tyre, ti mbaj kontaktet dhe ti zhvilloj ato.

5.4 Marketingu

Një prej elementeve të cilat duhet ti konsideroj komuna është se a ka mjaftë promovim të
resurseve dhe se qfarë mjete janë përzgjedhur. Disa nga pikat të cilat mund,duhet
konsideruar:
•

Çfar mund të mësojnë visitorët në komunën Kamenicës dhe cilat vende preferohen
për tu vizituar? Momentalisht këto informata nuk janë të vendosura mire në komunë
ku mund të orientoheni. Më këtë konstatojmë se nuk egziston një “tour guide” e cila
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përkujdset për sjellë të visitorëve dhe promovim të vlerave të kësaj ane edhe për
faktin se egziston një përfaqësi – department për kultur-rini-sport. E ngjashme është
edhe me sferat tjera por në vazhdime do të trajtohen disa sfera tjera.
•

Website i komunës është i nivelit zyrtar dhe nuk ka link tjetër ku jep të dhënat
lidhur me zonat e intersit të fushave të ndryshme. Website aktual nuk adreson asnjë
nga këto çështje lidhur me industritë, promovimet, potencialet aktuale, fuqinë e
diasporës ose atyre të interesuarve për investime etj.

•

Nuk ka shërbime për në web site ose informacione se ku mund të mblidhen lidhur
me:
➢ Sa ka tokë në dispozicion me qiradhënie-lokacioni etj
➢ Statistika të sakta nuk ka – ato janë vetëm në nivelin qëndrorë
➢ Nuk ka informata lidhur me lehtësimet apo për planet për grante lokale,
qeveritare apo të huaja.
➢ Nuk ka informacione në website lidhur me sukseset e kompanive lokale që do të
ishte shumë atraktive.
➢ Nuk ka informacione për industrinë e cila mund të gjeneroj vlera për komunën
➢ Nuk ka pro-aktivitet ne tërheqjen e investitorëve të huaj dhe atyre vendore për të
➢ investuar.

5.5 Gabimet që duhet shmang

Shumë rajone duke kërkuar FDI shpenzojnë kohë dhe energji në këso mënyrash:
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•

Përmendin shumë sektorë të ndryshëm dhe industri në vend se të përcaktohen sakt
se cfarë mund tu ofrojnë investorëve.

•

Komunat fare nuk bashkëpunojnë me universtitet lokale edhe shpesh ndodh që nuk
arrijnë ti kuptojnë risitë e fundit lidhur me mënyrën si ti joshin investorët dhe çfarë
potencialesh po kërkohet. Po ashtu komuna realisht nuk i dinë aftësitë dhe risitë që
Universitetet mund të sjellin nëse bashkpunohet me Unversitete lokale.

•

Ka mungesë të dhënave të cilat demonstrojnë fakte të qëndrueshme dhe mungojnë
elementet kyq që dëshmojnë avantazhet që ofron rajoni – në këte rast fuqia e lirë
punetorë dhe xehet që gjinden në rajonin e Kamenicës.

•

Investorët gjithashtu do të shikojnë pse deri më tani nuk keni pasur investorë dhe
investori do i bëj pyetje vehtës:
o

Pse nuk ka investorë tjerë?

o

Çfar i shtyen ata të mos vijnë?

o

A ka korrupsion?

o

A ka klimë të mirë të biznesit?

o

A do më rrezikohet biznesi im në rast konflikti rajonal?

o

A ka stabilitet, çfarë marrveshjesh rajonale-ndërkombetare ka rajoni?

o

A ka vështirësi me infrastrukturë, mirëmbajtje të rrugëve (sidomos dimrit)

o

Për çfarë veprimtarish është i njohur rajoni?
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6.0 PROPOZIME PËR KRIJIMIN E NJË AMBIENTI TË PËRSHTATSHËM PËR
INVESTIME
Duke kuptuar që rajoni ka mungesa të mëdha në investime të huaja dhe ato vendore,
Komuna duhet të ketë një qasje më tepër atraktive duke ndërmarr një sër aktivitetesh për të
tërhequr investorët. Komuna duhet të shquhet me diçka, që ta dalloje nga tjerat komuna,
andaj do të ilustrohet me një shembull më poshtë si ti qasemi këtij problem madhore në
tërheqjen e FDI në tri faza:

Table 8 - IHD ne tri faza34

Mundësitë për komunën të definoj propozimet në terme unike dhe shembullore është qelës i
suksesit në përfitimin e FDI-ve. Pa pasur propozime konkrete me të cilat e dallojnë qart
komunën e Kamenicës do të jetë e veshtirë që investorët ta gjejnë komunën në rastsi.

34
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Me siguri investorët bombardohen me oferta edhe nga rajonet tjera dhe nëse qëndrohet
duarkryq dhe të priten investorët të vijnë duke zbuluar aftësit tona dhe përparsitë tona
atëherë do të jetë e veshtirë të arrihet të ndalen investorët apo tu bëhet me dije se rajoni ka
potencialet e duhura për ta. Në këtë rast, rekomandohet që të definohen qart aftësitë
përparsitë dhe të prezentohet tek kompanitë ndërkombetare, të vizitohen kompanitë, të
visitohen panairet etj…ku do të shfaqeshin të intersuarit dhe po ashtu komuna jonë do të
jetë më e preferuara në rajon.

Table 9 - Krijimi i ambientit terheqes per investime35

Fillimisht ky plan propozim,iniciativë ka për qellim që përveq vizitave dhe sjelljes së
ofertave, duhet po ashtu të studiohen kapacitet e komunës dhe me këtë të organizohen
workshope ku ftohen investorët rajonal,evropian etj. Duhet siguruar që kemi vision për

35
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komunën dhe të gjithë (qytetarët, zyrtarët, biznesi etj) jemi të pajtimit për të punuar shumë
në tërheqjen e investorëve dhe mbajtjen e tyre dhe se do të përdoren praktikat ma të mira të
mundshme që të investimet e tyre të kenë suksese, pra vizion të qartë për projketet konkrete
që investorët mund të investojnë (minjerat,turizmi,prodhim etj)
Investorët zakonisht kërkojnë të jenë afër universitetëve ku mund të marrin fuqinë punëtore
dhe njohuritë në tekoonologji, andaj Kamenica gjendet jo larg qendërs së Gjilanit i cili ka
mjaft shkolla profesionale dhe fakultete të cilat mund ti shtojnë vlerën.

Gjithashtu

investorët dëshirojnë të kenë edhe investorë tjerë në rajon andaj duhet vazhdimisht të
përcillen edhe vendet përreth (si Serbia,Maqedonia,Shqiperia) që këto të lidhen mes vehte.
Detyra të qarta duhet të jetë për Komunën që investorët dëshirojnë informacione të sakta
për të gjithë sectorët si:
➢ Zona të biznesit – parqe,zona ekonomike
➢ Specifikisht fabrika egzistuse – përmes privatizimit (apo të gatshme me
qiradhënie etj)
➢ Infrastrukturë (transportin rrugorë,hekurodhorë,detarë,aeroport etj)
➢ Lokacione për rekreativitet (peshkim,sport etj)
➢ Zona të qeta për banim
➢ Siguri
➢ Lehtësi në rekrutim
➢ Lehtësi në selektim (fuqi punëtore të kualifikuar etj)
➢ Nuk duan byrokraci
➢ Të mbrojtur me ligj – përkrahje nga komuna,popullata etj.
➢ Qendra të trajnimëve
➢ Qasje të incubatorët e biznesit
➢ Etj.
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•

Dhënia me qira e tokës komunale, ndërtesave dhe hapësirave është një burim tjetër i
mirë i të hyrave nëse menaxhohet si duhet. Komuna aktualisht ka të hyra të
paqëndrueshme nga kjo kategori kryesisht për shkak të menaxhimit joadekuat.
Shfrytëzimi i aseteve komunale mund të bëhet më atraktiv nëpërmjet investimëve
strategjike , vendimeve dhe politikave stimuluese.

•

Rregullimi dhe sistemimi më i mirë i mbledhjes së tatimeve për reklamat etj.

•

Identifikimin e donatorëve potencial dhe fushave që mund të përfitojnë nga grandet
dhe format e tjera të përkrahjes nga donatorët. Kjo përkrahje më tutje mund të
përfshijë asistencë dhe aftësim në planifikimin e projekteve, shkrimin e
propozimeve, ngritjen e fondeve dhe teknikat për monitorim dhe vlerësim. Kjo do t'i
mundësonte komunës të trokiste në grande potenciale dhe në dispozicion dhe kështu
të ndihmohej në rritjen e të hyrave vetanake në dispozicion.
Kjo do të ndihmonte komunën të rriste të hyrat nga lejet për ndërtim, si dhe
shërbimet tjera, duke stimuluar aktivitetin e ndërtimit të ri dhe legalizimin e pronave
të paregjistruara dhe pa leje.

•

Përgaditja e materialit promovues-informativ për kapacitetet komunale njekohsisht
përditësimin e websitit me marketing duke promovue pjesët më atraktive të
komunës si të turizmit, kulturës dhe mundësinë që komuna mund të subvencionoj
grante të ndryshme në bashkpunim organziata të ndyshme të cilat aktualisht përmes
inciativave të ndryshme operojnë dhe ndihmojnë shumë rajone të Kosovës.

•

Krijimi i kontakteve të rregullta me investitor potencial (të brendshëm dhe
të jashtëm).

•

Krijimi i kontakteve dhe mbështetjes së komunitetit.
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•

Përmirësimi i raporteve dhe komunikimi në baza të rregullta me institucione
qëndrore-përgjegjëse për zhvillim ekonomik.

•

Planifikimi i hapësirës për zhvillim ekonomik (zona industriale dhe inkubatoret e
biznesit) që do të mundësojnë qëndrueshmërinë e qëllimeve ekonomike, për ruajtjen
e vlerave të shquara hapsinore dhe të vendbanimeve.

•

Mbrojtja , konservimi, rivitalizimi dhe rekonstruimi i strukturave dhe hapësirave
kulturo Historike(Kështjellat, Kalat që gjenden në komunën e Kamenicës, Kishat
iliro-Dardane) dhe objekte tjera të kultit.

•

Planifikimi i koridoreve të reja për transport dhe plotësimi e fuqizimi i koridorëve
ekzistuese. ¾ Krijimi i kushteve për tërheqjen e investitorëve të mbrendshëm dhe të
jashtëm për investime.

•

Ngritja e kapaciteteve prodhuese për shfrytëzimin e resurseve dhe finalizimin e tyre
nëpërmjet partneritetit publiko-privat.

•

Bashkëpunimi ndërkomunal dhe rajonalë incubatorët e biznesit.

•

Hartimi i Planeve rregulluese të qytetit dhe nën-qendrave,trajtimi i vendbanimeve
joformale.

•

Rregullimi i shtratit të lumejëve, mbrojtja e tokës bujqësore e cila do të përkufizohet
me këtë plan

•

Mbrojtje dhe shfrytëzimi i resurseve natyrore.

•

Infrastrukturën përkatëse për diga-penda, dhe impianti për trajtim të ujërave të zeza.

•

Monitorimi i situatës së përgjithshme në baza vjetore përmes anketave të qytetarëve,
komunintetit të biznesit etj.
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Rekomandime shtese për ngritje të kapaciteve njerzore:
1. Ofrimi I trajnimeve te fushen e teknologjise dhe inovacionit,
studimit te fizibilitetit te zonave ekonomike/ burimeve natyrore
2. Trajnimeve ne menaxhim te projekteve
3. Certifikimeve profesionale psh. Zanatlinjeve te certifikuar etj)
Me keto projekte konkrete synohet te arrihet ngritja e kapaciteve
njerzore nga 0.78% ne 1.15%

Rekomandime shtese për eksploatime në burimeve natyrore:
1. Ndarja e nje fondi per eksploatime per burimet natyrore nga
ekspert vendore dhe nderkombtare (komuna te bashkpunoj
me ministrine minerave dhe mineraleve ne kete lemi)
2. Studimi I fizibilitetit per keto zona dhe adaptimi I tyre
3. Hulumtimi per investoret e huaj te mundshem

Rekomandime për sektorin e bujqësisë:
1.

Rritja e donacioneve per ngritjen e serrave ne 5 hektare per vite

2. Ngritja e fondeve per shtime te fidanishteve shtese me 4 hektare per
vite
3. Ne fushen e blegtorise te shtohen edhe numri I gjedhave (500),
dyfishimi I krereve te deleve, dyfishimi I bleteve, etj.
Keto projekte te jetesohen per nje afat 3 – 5 vjeqare dhe keto te realiziohen permese thithjes
se donacioneve dhe me pjesemarrje minimale 10% nga buxheti familjar. Limiti hapsinore
mund te tejkalohet edhe kufijte komunal. Me keto investime synohet te rritet bruto
prodhimi vendor se paku me 5%.
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7.0 KONKLUDIM
Politika investive duhet të mbështetet në zgjerimin e kapaciteteve ekzistuese dhe ngritjen e
kapaciteteve të reja si parakushte për zhvillim të gjithmbarshëm dhe të qëndrueshëm
ekonomik. Orientimi themelor i zhvillimit të qëndrueshëm prodhues-ekonomik dhe
miqësor ndajë mjedisit në Komunën e Kamenices duhet të jetë i tillë që të mundësojë
realizimin e qëllimeve të parapara, detyrave të zhvillimit si dhe zvogëlimin e dallimeve në
pikëpamje të nivelit të zhvillimit krahasuar me komunat tjera në nivel të Kosovës dhe
rajonit. Në këtë pikëpamje duhet të jetë kthesë dhe kualitet i ri sa i përket zhvillimit të
Komunës. Orientim themelor i zhvillimit të komunës së Kamenicës gjatë periudhës së
ardhshme duhet të jetë industrializimi i mëtejshëm, me që rast industria duhet të ketë
ndikim të rëndësishëm si për dinamikën e rritjes së ekonomisë së përgjithshme, ashtu edhe
për dispersionin e strukturës dhe të përhapjes së efekteve në një hapësirë të gjerë në
pikëpamje të zhvillimit dhe të veprimtarive të tjera. Në komunën e Kamenicës bujqësia do
të jetë edhe për një kohë të gjatë veprimtari kryesore e ekonomisë. Ndonëse zhvillimi i
bujqësisë do të bëhet nën kushte mjaftë të ndërlikuara, kontributi i saj do të jetë mjaftë i
rëndësishëm, Kushtet pedologjike klimatike, ngritja e pendave dhe sistemet e parapara për
ujitje do të bëjnë të mundshëm që të ndryshojë struktura e shfrytëzimit të tokës së
punueshme dhe të rritet vëllimi i prodhimit bujqësorë, është e domosdoshme që në bujqësi
të bëhen integrime më të mëdha, duke e lidhur kështu më shumë prodhimin me përpunimin.
Partneritetet publiko private në prodhimin bujqësorë, në industrinë përpunuese dhe në
plasmanin e produktit paraqesin një nga parakushtet themelore zhvillim të bujqësisë në
funksion të zhvillimit ekonomik. Pylltaria dhe kullosat- zënë një vend me rëndësi sa i
përket zhvillimit të ekonomisë së komunës Kamenicës.
Pasuria pyjore duhet të shfrytëzohet racionalisht, kurse kujdesi intensiv ndaj pyjeve dhe
ruajtja e tyre si dhe pyllëzimi i sipërfaqeve të zhveshura duhet t'i kontribuojë përparimit të
pylltarisë si mbrojtja dhe përmasimi i sipërfaqeve të destinuara për kullosa dhe i cilësisë së
tyre që do të kontribuoj në zhvillimin e blegtorisë në komunën tonë.
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Blegtoria do të vazhdojë të zë një vend të posaçëm në komunën e Kamenicës, kur merren
parasysh produktet dhe nënproduktet që merren nga bagëtia.
Ndërtimtaria,Turizmi, Hoteleria,Tregtia, Zejtaria, Energjia, Sistemi Bankarë, Transporti,
Telekomunikimi, Transporti dhe disa veprimtari tjera shërbyese gjatë periudhës së
ardhshme duhet të zhvillohen në mënyrë më të qëndrueshme dhe më shpejtë, kurse
shpërndarja më e barabartë e tyre në hapësirë do t'i kontribuoj përmirësimit të kushteve të
jetesës edhe në vendbanime rurale .
Zhvillimi i ardhshëm i ekonomisë do te kërkoj një inkuadrim me intensiv të popullsisë se
aftë për punë krahas shtimit gjegjës të përhershëm të produktivitetit të punës, kështu
krijohen kushte edhe për ndryshimin e strukturës socio-ekonomike të popullsisë. Për
zvogëlimin e shkallës së depopullimit rekomandohet që të stimulohet popullsia e viseve
rurale për veprimin dhe krijimin e kushteve më të mira për jetesë në këto hapësira. Që të
arrihet ky rezultat është e nevojshme të hapen mundësi për zgjerimin e aktiviteteve
ekonomike dhe investime fshatra si: asfalltimi dhe zgjërimi i rrugëve brenda fshatrave,
ndriqimi publik, ndërtimi i trotuareve përgjatë rrugëve, ndërtimi i ujësjellësit dhe trajtimi i
ujërave të zeza si dhe ujrave atmosferik, rregullimi shtratit të përrojve, ndërtimi i shkollës
profesionale, ndërtimi i fushave sportive, turizmi rekreativ dhe projekte të veçanta për
eksplorimin e zonave arkeologjike me të cilat do të tërhiqte visitorët. Të gjitha
rekomandimet e më larta janë të bazuara në kushtet të cilat me punë dhe aktivitete të
pandalshme pushtetarët lokal duhet të jenë të përkushtuar të tërheqin investorët e
mundshëm por me analizimin e KAB-it shihet qartë se komuna është tejet e limituar ti arrij
këto rekomandime por kjo mbetet me shpresë që një ditë të arrihen.
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6.1 Sygjerime për studime të metutjeshme

Një prej fushave të rëndsishme është të krijohen agjensionet e statistikave në nivel lokal.
Momentalisht në nivelin lokal nuk punohet shumë për permbledhjen e të dhënave pasi nuk
është pergjegjësi në këtë nivel. Të gjithat të dhënat mblidhen në nivel qëndror dhe ato në
përgjithësi nuk janë të sakta. Ndryshimet vjetore vështirë se përmblidhen si duhet.

Po ashtu një fushë tjetër është të studiohen çeshtjet e analizës së minierave në mënyrë
individuale të cilat janë prezente dhe kostoja e tyre reale për ri-ngjalljen e tyre me gjasë të
shtoje mundësinë e investorëve të huaj për investime përmes metodave të lejuara që janë në
pajtushmëri me ligjin.

Analizimi i një zone ekonomike që është e përshtatshme për komunën e Kamenicës në
veqanti për prodhimtarit bujqësore apo prodhimtarinë e industriesë së ushqimit do ishte një
faktorë i rendësishëm duke pasur parasysh që gjindet afër me kufirin Serbisë dhe tërheq tri
komuna shqiptare me prodhimet e saja por edhe ato të anamoravës.
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